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ABSTRAKT

Aktualisht digjitalizimi është bërë një kërkesë dhe nevojë e të gjitha fushave dhe industrive.
Në dy dekadat e fundit, ka evidenca të shumta që tregojnë se si bizneset e vogla kanë arritur
të përmirësojnë performancën e tyre, duke tejkaluar kështu shumë kompani të cilat janë në
biznes për shumë vite. Pikërisht shfrytëzimi dhe aplikimi i teknologjisë së informacionit ka
bërë që këto biznese të përmirësojnë modelet e tyre biznesore duke u shndërruar kështu në
biznese efikase (agjile) dhe të digjitalizuara.
Parashikimet, gjithashtu, tregojnë se shumë sektorë të tjerë, të industrisë pritet të përballen
me sfida të ngjashme në të ardhmen. Institucionet publike, dhe ato private, qeveritë,
akademitë, spitalet, bankat, kompanitë e sigurimeve dhe të pensioneve janë nën presion të
kompanive të vogla inovative të cilat aplikojnë modele efikase të digjitalizuara.
Ndërmarrjet e vogla veprojnë me gatishmërinë maksimale duke vepruar shpejtë në mënyrë
fleksibile në drejtim të digjitalizimit të proceseve të tyre biznesore, dhe duke krijuar
platforma digjitale për industritë tjera. Në anën tjetër, kompanitë tradicionale në një masë të
konsiderueshme tregojnë ngurtësi, dhe paaftësi për të adresuar sfidat e procesit të
digjitalizimit, ndonjëherë edhe duke rezistuar të bashkëpunojnë në drejtim të digjitalizimit të
proceseve të ndërmarrjes.
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FJALORI I TERMAVE

Big data Big data apo të dhënat e mëdha janë një term evolues që përshkruan çdo sasi
voluminoze të dhënave të strukturuara, gjysmëstrukturuara dhe të pastrukturuara,
madhësia ose tipi i të cilave është përtej aftësisë së sistemeve relacionare të të
dhënave për të menaxhuar dhe përpunuar të dhënat. Të dhënat e mëdha vijnë nga
sensorë, pajisje, video / audio, rrjete, aplikacione transaksionale, ueb dhe media
sociale – që gjenerohet në kohë reale dhe në një shkallë shumë të madhe.
CAWI

Computer Aided Web Interview është teknikë e përdorur në hulumtim kuantitativ
përmes qasjes në internet përmes dërgimit me email në mënyrë që të mund të
realizojmë hulumtime.

Cloud

Praktika e përdorimit të një rrjeti të serverëve të largët të lidhur në internet për të
ruajtur, menaxhuar dhe përpunuar të dhënat, në vend se një server lokal ose një
kompjuter personal.

ERP

ERP (Enterprise resource planning) është softueri për menaxhimin e proceseve të
biznesit që lejon një organizatë të përdorë një sistem aplikacionesh të integruara
për të menaxhuar biznesin dhe automatizimin e shumë funksioneve të zyrës së
lidhur me teknologjinë, shërbimet dhe burimet njerëzore.

IoT

Interneti i gjërave (IoT) është një ekosistem i objekteve fizike të lidhura që janë
të qasshme përmes internetit. Mund të jetë një person apo pajisje që kanë aftësinë
për të mbledhur dhe transferuar të dhënat në rrjet pa asistencë ose ndërhyrje
manuale . Teknologjia e integruar ndihmon këto objekte të bashkëveprojnë me
gjendjen e brendshme ose mjedisin e jashtëm, gjë që ndikon në vendimet e marra.

TI

Teknologjia Informative

TIK

Teknologjia Informative dhe Komunikimit

VI

TV

Televizion

NVM

Ndërmarrjet e vogla dhe të mesme

YouTube YouTube është një faqe interneti për shpërndarjen e videove që u lejon
përdoruesve të ngarkojnë, shikojnë, vlerësojnë, ndajnë, shtojnë në të preferuarat,
raportojnë, komentojnë mbi videot dhe regjistrohen tek përdoruesit e tjerë.
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1. HYRJE
1.1

Përshkrimi i temës

Digjitalizimi njihet si revolucioni i dytë industrial, dhe paraqet integrimin e teknologjive
digjitale në jetën e përditshme, duke digjitalizuar gjithçka që mund të digjitalizohet si dhe
procesin e konvertimit të informacionit në formatin digjital. Kuptimi i drejtpërdrejte i
digjitalizimit i jep botës një ide të dukshme se sa të varur jemi nga zhvillimi i teknologjisë.
Duke qenë pjesë e kësaj periudhe të revolucionit digjital, atëherë studimin tim e kam fokusuar
me shumë nga transformimi digjital i bizneseve.
Kompanitë që përdorin zhvillimet me të reja të digjitalizimit, të quajtura si sociale, mobile,
analitike dhe cloud, kanë arritur benefite të mëdha. Transformimi digjital shpesh fillon me
konsumatorin, si për të njohur klientin më mirë, për të përmirësuar nivelin e shërbimit, dhe
digjitalizimin e përvojës së konsumatorit. Transformimi digjital shtrihet në tri fusha të tjera:
digjitalizimin e operacioneve, produkteve dhe shërbimeve.

1.2

Qëllimi i studimit

Qëllimi i këtij hulumtimi është që të analizojë strategjitë e bizneseve, potencialin dhe
gatishmërinë për të implementuar transformimin digjital dhe në fund të propozojë një model
multi-atribut (shumë-atributesh) i cili do të shërbej si mjet mbështetës në procesin e
digjitalizimit.
Rezultati i këtij hulumtimi mund të cilësohet si model i cili mund të realizohet në krijimin
e bizneseve të reja të cilat do të ndihmojnë/mundësojnë procesin e transformimit digjital të
kompanive dhe të organizatave të cilat tregojnë ngurtësi në këtë drejtim, por edhe të
shërbejë për të adaptuar praktika të mira për bizneset ekzistuese drejt transformimit digjital.
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Ky qëllim është arritur përmes këtyre objektivave:
•

Shqyrtimi i literaturës ;

•

Identifikimi dhe analizimi i trendëve në lëmin transformimit digjital të bizneseve;

•

Identifikimi dhe analizimi i trendëve në lëmin transformimit digjital të bizneseve;

•

Hulumtimi i gjendjes aktuale në bizneset e ndryshme në aspektin strategjik, të
teknologjisë, kulturës organizative, lidershipit dhe strukturës organizative;

•

1.3

Rekomandimi i një modeli multi-atributesh;

Metodologjia e punës

Metodat e hulumtimit ofrojnë strategjinë e përgjithshme të mbledhjes, matjes dhe analizimit
të të dhënave për hulumtim. Kjo udhëhiqet nga problemi i hulumtimit. Metodat e hulumtimit
mund të kategorizohen në kualitative dhe kuantitative. Teza do të bazohet në metodën
kualitative duke bërë një analize të thellë të literaturës ekzistuese dhe duke hulumtuar
bizneset për të vëzhguar këtë fenomen. Gjithashtu, janë mbledhur të dhëna kuantitative të
cilat janë përpunuar dhe janë analizuar rezultate të cilat kanë ndihmuar për të mbështetur
modelin e transformimit digjital të bizneseve.
Ky punim është ndarë në kapitujt si në vijim:
Kapitulli i parë; hyrja në punim, përshkrimi i temës, qëllimi i punimit dhe metodologjia.
Kapitulli i dytë; paraqet shqyrtimin e literaturës.
Kapitulli i tretë; është elaboruar deklarimi i problemit.
Kapitulli i katërt; paraqet metodologjinë e përdorur në funksion të realizimit të këtij
punimi.
Kapitulli i pestë; janë paraqitur rezultatet nga anketimi dhe analizimi i tyre.
Kapitulli i gjashtë; konkluzionet dhe rekomandimet si rezultat i studimit dhe hulumtimit.
Kapitulli i shtatë; janë evidentuar referencat e hulumtimit.
Kapitulli tetë; si shtojcë është paraqitur pyetësori i përdorur për anketim.
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2. STUDIMI I LITERATURËS
2.1

Ndërmarrësia dhe digjitalizimi

Ndërmarrësia (enterpreneurship) ka të bëjë me transformimin e proceseve duke zgjidhur
probleme të mëdha. Ashtu si inicimi i ndryshimeve të ndryshme shoqërore, krijimi i një
produkti inovativ ose prezantimi i një zgjidhjeje të re, cilësohet si ndërmarrësi.
Ndërmarrësia, mund të ndihmojë edhe normat e ulëta të papunësisë përmes krijimit të
vendeve të punës për të ndihmuar në reduktimin e varfërisë. [1]
Diskutimet dhe diversiteti i mendimeve në lidhje me ndërmarrësin vazhdojnë ende. Për
shembull, individët e vetëpunësuar dhe pronarët e bizneseve mund të befasohen kur mësojnë
se disa akademikë dhe studiues do të sugjeronin se nuk janë "ndërmarrës", por "pronarë të
bizneseve të vogla". Në të vërtetë, shumë njerëz që për një kohë e kanë perceptuar veten të
jenë ndërmarrës të suksesshëm, nuk mund ta gjejnë veten në përkufizimet për ndërmarrësin.
[2].
Tabela 1: Trajtimet autoriale lidhur me ndërmarrësin
Autori dhe viti

Teoria
Termi "ndërmarrës" shpesh është aplikuar tek themeluesi i një

(Gartner 1985).

biznesi të ri, ose një person "i cili filloi një biznes të ri ku nuk kishte
asnjë para" .

(Garfield 1986).

Ata që zhvillojnë një vend në treg ose zhvillojnë një strategji për të
kënaqur disa nevoja, gjithashtu, nga disa, quhen ndërmarrës.

Stevenson dhe

Procesi me të cilin individët ndjekin mundësi pa marrë parasysh

Jarillo (1990)

burimet që aktualisht kontrollojnë.

( Commission of

Ndërmarrësia është mendimi dhe procesi për të krijuar dhe zhvilluar

the European

aktivitetin ekonomik duke kombinuar marrjen e rrezikut, kreativitetin

Communities,

dhe / ose inovacionin me menaxhim të shëndoshë, brenda një

2003)

organizate të re ose ekzistuese.
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Ndërmarrësia është veprimtari e qëllimshme e një individi ose një
A.H. Cole, (2005)

grupi të individëve të lidhur, që marrin përsipër të iniciojnë, mbajnë
ose realizojnë fitim nëpërmjet prodhimit dhe shpërndarjes së
mallrave dhe shërbimeve ekonomike.

Violina Rindova
(2009)

Entrepreneurship
Center at Miami
University of
Ohio (2016)

Ndërmarrësia është përpjekja për të sjellë mjedise të reja ekonomike,
sociale, institucionale dhe kulturore përmes veprimeve të një individi
ose grupi individësh.
Ndërmarrësia është procesi i identifikimit, zhvillimit dhe sjelljes së
një vizioni në jetë. Vizioni mund të jetë një ide inovative, një
mundësi, ose thjesht një mënyrë më e mirë për të bërë diçka.
Rezultati përfundimtar i këtij procesi është krijimi i një sipërmarrje të
re, e krijuar në kushte rreziku dhe pasigurie të konsiderueshme.

Ekzistojnë një numër i shkollave të mendimit që e shohin nocionin e ndërmarrësisë nga
perspektiva krejtësisht të ndryshme. Termi, është përdorur për të përcaktuar një gamë të gjerë
aktivitetesh të tilla si krijimi, themelimi, adaptimi dhe menaxhimi i një biznesi. Me një
ndryshim të tillë në pikëpamje, nuk është për t'u habitur që ende nuk është arritur një
konsensus për atë se çka është ndërmarrësia [3].
Megjithatë ekziston një dakordim në atë se ndërmarrësia nuk ofron një tërësi të
konkluzioneve të gatshme apo të përafërta, të cilat do të mund të aplikoheshin në praktikë.
Ndërmarrësia ka të bëjë edhe me transformimin e proceseve duke zgjidhur probleme, përmes
inicimit të transformimeve të ndryshme, qoftë duke krijuar një produkt inovativ ose duke
prezantuar një zgjidhje që ndihmon transformimin pozitiv të proceseve të ndryshme. [3]
Një gjë që është shumë e qartë për bizneset është se digjitalizimi është i përfshirë çdo ditë e
më shumë në ndërveprimin e bizneseve me punonjësit, klientët apo partneret dhe akteret tjerë.
Andaj mund të themi se tani bizneset janë të vetëdijshme për nevojën për transformim
digjital.
Ndërmarrësia digjitale përfaqëson një bashkim të bizneseve tradicionale me theks në
teknologjitë e reja, mundësitë e krijuara nga këto teknologji dhe forma të reja biznesi [1].
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Çdo ditë e më tepër, në po përjetojmë një kulm të iniciativave anembanë globit për të nxitur
përshpejtimin e aktivitetit digjital të ndërmarrësisë që lidhet me krijimin dhe zhvillimin e
"start-up-eve digjitale", dhe së fundi me rritjen e tyre në faza të zhvillimit.
Bizneset digjitale karakterizohen nga një intensitet i lartë i shfrytëzimit të teknologjive të
reja digjitale për të përmirësuar operacionet e biznesit, shpikjen e modeleve të reja të biznesit,
përforcimin e inteligjencës së biznesit dhe bashkëveprimin me klientët dhe palët e interesit.

2.2

Menaxhimi si pjesë e ndërmarrësisë

Dhënia e një përkufizimi të saktë të menaxhimit nuk është aq e thjeshtë për shkak se termi
menaxhim është përdorur në mënyra të ndryshme.
Duke qenë një disiplinë e re ajo ka tërhequr konceptet dhe parimet nga një numër i madh i
disiplinave si ekonomi, statistikë, teknologji informative, psikologji, sociologji, antropologji
dhe të tjera. Kontribuesit nga secili prej këtyre grupeve kanë parë menaxhimin ndryshe.
Një përkufizim më i mirë është dhënë nga George R.Terry, i cili përcakton menaxhimin si
"një proces i përbërë nga planifikimi, organizimi, që vë në veprim dhe kontrollin e kryer për
të përcaktuar dhe për të përmbushur objektivat duke përdorur njerëzit dhe burimet" [4].
Sipas Koontz dhe O'Donnel, "Menaxhimi është drejtimi dhe mirëmbajtja e një mjedisi të
brendshëm në një ndërmarrje, ku individët që punojnë në grupe mund të kryejnë punë në
mënyrë efikase dhe efektive në drejtim të arritjes së qëllimeve të grupit" [4].

2.3

Transformimi digjital

Kompanitë në të gjithë globin po kalojnë nëpër transformimin e biznesit digjital pasi ato
sfidohen për të përmirësuar proceset e biznesit dhe për të zhvilluar mundësi të reja dhe
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modele biznesi. Digjitalizimi mund të zgjasë shtrirjen e bizneseve, të përmirësojë vendimet
e menaxhmentit dhe të shpejtojë zhvillimin e produkteve dhe shërbimeve të reja [5].
Digjitalizimi është shkaku i transformimeve në shkallë të gjerë dhe gjithëpërfshirës nëpër
aspekte të shumëfishta të biznesit, duke ofruar mundësi të pashembullta për krijimin dhe
kapjen e vlerës. Në të njëjtën kohë, duke përfaqësuar gjithashtu një burim të madh rreziku.
Udhëheqësit e biznesit në të gjithë sektorët po ballafaqohen me implikimet strategjike të
këtyre transformimeve për bizneset e tyre, ekosistemet e industrisë dhe shoqërinë. Implikimet
ekonomike dhe shoqërore të digjitalizimit janë kontestuar dhe paraqesin pikëpyetje serioze
rreth ndikimit anësorë të transformimit digjital [6].
Ndërsa është e qartë se teknologjia digjitale do të transformojë shumicën e industrive, ka një
numër sfidash që duhet të kuptohen dhe adresohen. Këto përfshijnë faktorë të tillë si ritmi i
ndryshimit të pritjeve të konsumatorëve, transformimi kulturor, politikat rregulluese të
vjetruara, identifikimi dhe qasja në shkathtësitë e duhura të nevojshme. Këto sfida duhet të
adresohen nga bizneset për të rritur përfitimet që digjitalizimi ofron për shoqërinë dhe
industrinë[1].
Zhvillimi i përmendur i kompetencave të reja sillet rreth kapaciteteve për të qenë më të
shkathët, inovative, të orientuara drejt konsumatorëve, efektiv, efikas dhe të aftë për të nxitur
/ shfrytëzuar mundësitë për të ndryshuar status quo-në dhe shërbime të orientuara drejt të
rezultateve [8].
Mund të konkludohet se aktualisht transformimi digjital i referohet ndryshimeve sociale,
mobile, analitike dhe cloud, që ka ndikim në mënyrë të konsiderueshme në tri apo më shumë
dimensione siç janë: individuale, kompani dhe nivele shoqërore. Në të ardhmen e afërt mund
të kemi ndoshta valë të reja të teknologjive digjitale, mirëpo tani për tani si teknologji
digjitale ju referohemi ndryshimeve sociale, mobile, analitike dhe cloud [5].
Ajo çfarë duhet të kujtohet gjatë planifikimit dhe ndërtimit të strategjisë digjitale është se
gjithçka që jemi duke bërë është që të jemi më afër me klientin. Sa më i madh që është
komunikimi online, metodat konvencionale për sigurimin e transaksioneve të komunikimit,
rrjeteve dhe të dhënave do të bëhen gjithnjë e më pak efektive dhe të përdorshme. Është e
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qartë se përdorimi i teknologjisë së re digjitale brenda një biznesi, nuk do të thotë se
organizata i nënshtrohet një ndryshim thelbësorë radikal [2].
Rrjetet sociale, mobile, analitike dhe teknologjia cloud njihen si teknologjitë digjitale,
aktualisht lëvizja e bizneseve inovative po ndikon në jetën sociale dhe ekonomike.
Revolucioni digjital tashmë po transformon kompani dhe madje industri të tëra. Bërja e një
biznesi digjitale kërkon ndryshime shumë më të thella sesa thjesht investimi në teknologjitë
më të fundit digjitale. Kompanitë do të duhet të kërkojnë modele të reja biznesi, të rishikojnë
rrënjësisht proceset dhe funksionet operacionale, të rishikojnë mënyrën se si ata tërheqin dhe
nxisin talentin digjital dhe shqyrtojnë përsëri se si e matin dhe monitorojnë suksesin e biznesit
të tyre [9].

2.4

Historiku i digjitalizimit nga vitet e nëntëdhjeta

Digjitalizimin mund ta përshkruajmë si një ngjarje që na ka përcjell në tri dekadat e fundit,
me valë të ndryshme në fusha të ndryshme të industrive apo shërbimeve. Fillimisht, në vitin
1990, sektorët të tille si muzika, fotografia dhe video u ballafaquan me ndryshime të reja
nga transformimi digjital [10].
Në vitet 2000, një grup tjetër i industrisë u përfshi nga revolucioni digjital, siç janë TV,
turizmi dhe rekrutimi. Si një shembull të rëndësishme për këtë periudhë vlen të përmendet
Youtube, ku njerëzit mund të shfaqnin videot e tyre dhe shikonin video të ndryshme të
publikuara në industrinë e udhëtimit. Njerëzit filluan të bëjnë rezervime për pushimet e tyre
duke përdorur sisteme informative përmes internetit. Gjithashtu, shumë biznese filluan me
rekrutimin e punonjësve duke përdorur sisteme online të rekrutimit [10].
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Figura 1: Transformimi digjital ndër vite
Burimi: E adaptuar nga [8]
Vitet 2010 tani njihen si eksperienca e tretë e revolucionit digjital. Fushat siç janë shitja me
pakicë që eksperiencën e parë në digjitalizim e kanë pasur në vitet 1990 kanë pësuar
ndryshime shumë më të mëdha. Në këtë rast, qelës i nxitjes së digjitalizimit tani është se si
klienti bashkëvepron me brendet. Marketingu digjital është shumë i ndryshëm nga metodat
tradicionale. Si rezultat, digjitalizimi, ka filluar të transformojë shumë industri të ndryshme,
ku njëra prej të cilave është edhe industria e automobilave. Njerëzit tani nuk shkojnë të
vizitojnë shitësit e makinave në fazën fillestare të kërkimit për të blerë një veturë. Zakonisht
tani bëhet një kërkim online, ku mund ti shohin të gjitha detajet, dhe më pas shkojnë tek zyrat
e shitjes për të realizuar blerjen [10].
Financat dhe kujdesi shëndetësorë janë industritë e radhës që priten të kenë shumë ndryshime
në këto vitet në vijim.
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2.5

Faktorët kryesore në transformimin digjital

Aftësia për të digjitalizuar një biznes përcaktohet nga një strategji e qartë digjitale, e
mbështetur nga udhëheqësit të cilët janë të aftë të nxisin ndryshimin e kulturës në biznese,
dhe duke nxitur ide të reja. Ajo që është unike për transformimin digjital është se marrja
përsipër e rrezikut është duke u bërë një normë kulturore, pasi që bizneset me të avancuara
digjitale çdo herë janë në kërkim të ndryshimeve për shkak konkurrencës [11].
Ajo çka i dallon udhëheqësit pro digjital prej të tjerëve është një strategji e qartë digjitale e
kombinuar me kulturë dhe një lidership të gatshëm për të nxitur transformimin. Historia e
avancimit teknologjik në biznese është e mbushur me shembuj të kompanive që
përqendrohen në teknologjitë pa investuar në aftësitë e organizatës që sigurojnë ndikimin e
tyre. Në shumë biznese që ka dështuar implementimi i Enterprise resource planning (ERP),
janë shembuj klasikë të pritjes për shkak se bizneset nuk ndryshuan mendimet dhe proceset,
ose nuk ndërtuan një kulturë të re që do të nxiste ndryshimin [2].
Janë evidentuar tendencat apo faktorët kryesore që janë përcaktues në suksesin e
transformimit digjital, e që janë; strategjia, teknologjia, qasja e udhëheqësve apo lidershipi ,
kultura organizative si dhe

struktura organizative e nevojshme për ti mbështetur

transformimet [2].

2.5.1 Strategjia

Koncepti i strategjisë është miratuar nga ushtria dhe është përshtatur për përdorim në biznes.
Një përmbledhje e asaj që shkrimtarët kanë thënë për strategjinë e biznesit sugjeron që
adoptimi ishte i lehtë sepse përshtatja ishte modeste. Në biznes, si në ushtri, strategjia ndërton
hendekun midis politikës dhe taktikave [11].
Shkurtimisht, strategjia është një term që i referohet një tërësie të mendimeve, ideve,
njohurive, përvojave, qëllimeve, ekspertizës, kujtimeve, perceptimeve dhe pritjeve që ofrojnë
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udhëzime të përgjithshme për veprime specifike në ndjekje të qëllimit. Në kontekstin e
biznesit, strategjia është perspektiva, pozicioni, plani dhe modeli i një biznesi [11].
Prej që teknologjia është bërë pjesë qendrore e bizneseve të digjitalizuara, planifikimi
strategjik i teknologjisë informative dhe digjitalizimi janë prioritet i lartë për bizneset e
sotme, dhe e tërë kjo mundësohet përmes strategjisë digjitale [12]
Strategjia digjitale, mund të përkufizohet si një plan që konsiston në specifikimin e vizionit
digjitale, qëllimeve, mundësive si dhe shpërndarjes së burimeve teknologjike të biznesit që
kërkohen për zbatimin e strategjisë. Për më tepër, strategjia digjitale synon të ndihmojë
biznesin të përmbushë objektivat në një mënyrë më adaptuese dhe efektive. Një strategji
digjitale gjithashtu mund të definohet si një udhëzues se si një organizatë duhet të investojë
në teknologjitë digjitale dhe se si duhet të përdoren teknologji të reja në biznesin ekzistues
[13].
Është konstatuar se bizneset në fazat fillestare të digjitalizimit bien në grackën e përqendrimit
më të madhe në teknologji se sa në strategji. Këto biznese të reja konsiderojnë se përmirësimi
i efikasitetit dhe përvojat e konsumatorëve janë objektivat e strategjive të tyre digjitale [11].
Ne anën tjetër në kompanitë me eksperiencë më të madhe në digjitalizim mund të themi se
përdorimi i teknologjive digjitale tek to është më i qartë dhe teknologjitë përdoren për të
arritur qëllimet e tyre strategjike. Këto biznese konsiderojnë se transformimi i biznesit është
derivat i zhvillimit të strategjisë digjitale. Rëndësia që këto biznese i kushtojnë përdorimit të
teknologjisë digjitale për të përmirësuar inovacionin dhe vendimmarrjen gjithashtu reflekton
një fushë të gjerë përtej teknologjive të tyre [11].
Zhvillimi dhe zbatimi, i strategjisë digjitale, bazohet në disa atribute, ndër me të rëndësishmet
janë :
a. Misioni
b. Vizioni
c. Gjithëpërfshirja
d. Analizimi
e. Monitorimi dhe vlerësimi
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a. Misioni
Secili biznes dhe punonjësit e tij duhet të kenë të qartë se çfarë bënë biznesi, kujt i shërben,
pse i shërben dhe si i shërben. Misioni mbështetë qëllimet strategjike të biznesit, aktualisht
një nga qëllimet e rëndësishme për shumë biznese është të përshpejtojnë të mësuarit
organizativ dhe inovacionin në kohën e transformimit digjital, në mënyrë që të ketë sukses
në botën digjitale [2].
Udhëheqësit dhe punonjësit duhet të jenë të mishëruar me misionin e biznesit si një mënyrë
për të siguruar që të gjithë janë "në të njëjtën faqe" dhe të shërbejnë si bazë për planifikimin
efektiv të biznesit [2].

b. Vizioni
Transformimi i vërtetë digjital fillon në krye të një kompanie. Fillon me një vizion të fokusuar
tek caku që biznesi zotohet të arrijë. Zakonisht vizioni përcaktohet dhe udhëhiqet nga
punonjësit në nivel hierarkik me të lartë dhe pastaj zbatohet nga punonjësit e nivelit të mesëm
dhe të ulët. Një vizion i suksesit është një përshkrim i qartë dhe i shkurtër i asaj që organizata
apo komuniteti do të duket pas suksesit të strategjive të saj dhe arritjes së potencialit të saj të
plotë. Deklarata e vizionit komunikon si qëllimet ashtu edhe vlerat e biznesit. Për punonjësit,
vizioni jep drejtim për mënyrën se si pritet të sillen dhe i frymëzon ata që të japin më të
mirën. Duke e ndarë me klientët, vizioni si vlerë e biznesit formon kuptimin e klientëve se
pse ata duhet të punojnë me organizatën [2].

c. Gjithëpërfshirja
Përfshirja e njerëzve kryesorë të organizatës është e rëndësishme për strategjinë
transformuese. Punonjësit, anëtarët e bordit, menaxherët dhe palët e treta të rëndësishme si
shitësit dhe klientët kryesorë duhet të përfshihen në procesin e transformimit. Konsultimi dhe
marrja në konsideratë e mendimeve të akterëve si brenda ashtu edhe jashtë organizatës është
atribut i rëndësishëm i një biznesi. Komunikimi midis udhëheqësve të bizneseve dhe palëve
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të interesit mund të zbulojë dobësi në politikat dhe procedurat e kompanisë dhe të japë njohuri
të vlefshme për gjërat brenda biznesit që duhet të ndryshojnë. Përfshirja e akterëve në
strategjinë transformuese gjithashtu ndihmon në zgjerimin dhe thellimin e burimeve dhe
mjeteve në dispozicion të biznesit. Për më shumë këtu vlen thënia se "dy krerë janë më të
mirë se një", duke marrë në konsideratë më shumë mendime në planifikim dhe zbatuar
zgjidhje, ndihmon në transformimin e biznesit në një kohë dhe mënyrë efektive[14].

d. Analizimi
Analizimi apo vetë-ekzaminimi përfshinë një vlerësim të brendshëm të biznesit dhe mjedisit
të jashtëm në të cilin vepron. Në një mjedis digjital, analizimi më shumë se veprim,
konsiderohet si vlerë e domosdoshme e një biznesi e cila ndihmon për të vlerësuar gjendjen
apo kapacitetin ekzistues të biznesit dhe vazhdon me analizimin e mundësive, teknologjive
në dispozicion dhe hapësirave në treg. Kjo është e nevojshme në mënyrë që biznesi mund të
përcaktojë veprimet e kërkuara për të mbushur hapësirën midis të ardhmes së saj dhe statusit
aktual. Andaj analiza është një mjet i cili synon të ballafaqoj përparësitë dhe mangësitë e
biznesit, me mundësitë dhe kërcënimet e jashtme [15].

e. Monitorimi dhe vlerësimi
Monitorimi dhe vlerësimi i zbatimit të strategjisë është atribut i rëndësishëm i cili aplikohet
në mënyrë të vazhdueshme. Vlerësimi ndihmon në ndjekjen e ecurisë së strategjisë, për të
matur shkallën e realizimit të saj dhe për të vlerësuar nevojën e adaptimeve të mundshme
veçanërisht lidhur me aktivitetet e biznesit në proces të digjitalizimit. Andaj është evidente
që bizneset e kanë etabluar si vlerë të domosdoshme vlerësimin, në mënyrë që të zbatojnë
ecurinë e procesit të digjitalizimit duke vendosur indikatorë matës në sa më shumë faza apo
pjese të aktivitetit [15].
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2.5.2 Teknologjia

Inovacioni teknologjik, është faktor kryesor në evoluimin e transformimit digjital të
bizneseve. Proceset e biznesit po largohen nga sistemet tradicionale për të adoptuar
teknologjitë e reja sikurse Cloud, big data, Internet of Things ( IoT) etj. Këto dhe shumë
inovacione të tilla të teknologjisë janë duke u përdorur gjerësisht nga bizneset. Inovacionet
teknologjike kanë sjellë vlera për biznesin, duke rritur shpejtësinë, ulur përpjekjet dhe koston,
dhe ajo që është me kryesore japin rezultate më të mëdha [12].
Roli i teknologjisë informative në fazat e mëhershme nuk ka qenë kaq i rëndësishëm.
Teknologjia tradicionalisht është parë si një mjet për të mbajtur proceset e biznesit të
funksionojnë në mënyrë efikase, mirëpo në ditët e sotme teknologjia është bërë proces i
biznesit [13].
Transformimi digjital ka vazhduar që nga bashkimi i teknologjisë dhe biznesit në vitet 1970.
Ajo që po nxit valën e ndryshimit më të fundit është sasia e informacionit që tani jemi në
gjendje ti qasemi, analizojmë dhe mësojmë. Këto njohuri po ndryshojnë mënyrën se si ne
bëjmë biznes dhe bashkëveprojmë me klientët [12].
Fazat e mëparshme të evolucionit të teknologjisë digjitale kanë hedhur themelet, por epoka
e IoT e bën çdo gjë të lidhur, online në internet dhe do të jetë akoma më transformuese [15].
Teknologjia po ndihmon kompanitë të zhvillojnë modele të reja biznesi për t'iu përshtatur
nevojave të tregut dhe konkurrencës, duke ndryshuar rrënjësisht marrëdhëniet me klientët e
tyre [12].
Si përfundim është e pamundur të arrihet suksesi afatgjatë i biznesit pa shfrytëzuar përfitimet
e teknologjisë në këtë epokë digjitale. Kompanitë duhet të kenë një kosto të arsyeshme për
të arritur këtë sukses, sepse duke përdorur një qasje inovative në strategjinë e biznesit, duke
përdorur profesionistë të trajnuar të teknologjisë dhe duke marrë vendime të drejta në kohën
e duhur, janë parakushti i suksesit të biznesit. Ndërsa zgjidhjet e teknologjisë vazhdojnë të
rrisin produktivitetin, efikasitetin dhe efektivitetin e operacioneve të biznesit dhe komunikim,
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biznesi do të vazhdojë të mbështetet në teknologjinë e informacionit për suksese apo rezultate
. [13]
Atributet kyqe të teknologjisë në transformimin digjital janë :
a. Siguria, integriteti dhe privatësia
b. Automatizimi
c. Cloud
d. Qasja në informata dhe analizimi i tyre
e. Mobile

a. Siguria, integriteti dhe privatësia
Sfidat më të mëdha në botën digjitale mund të themi se janë siguria, integriteti dhe privatësia.
Dështimi për të trajtuar këto elemente në mënyrë preventive, do të ketë pasoja të mëdha në
transformimin digjital. Aplikimi jo i duhur i masave të sigurisë, hakimi, vjedhja e
informacionit dhe shumë ngjarje të tjera të padëshiruara në botën digjitale janë kaq të
zakonshme në ditët e sotme. Andaj bizneset janë fokusuar në trajtimin gjatë gjithë proceseve,
çështjen e sigurisë, duke zbatuar teknika dhe politika me qëllim të garantimit të integritetit
dhe respektuar procedurat për mbrojtjen e privatësisë. [16]
Teknika të thjeshta të tilla si enkriptimi i të dhënave të ndjeshme ose sigurimi i zgjidhjeve të
fuqishme të identifikimit dhe vërtetimit të identitetit, së bashku me ndërgjegjësimin e
përgjithshëm në të gjithë bazën e përdoruesve mund të japin rezultate të fuqishme.
Biznese të shumta po zbatojnë politika dhe standarde për menaxhimin e sigurisë së
informacionit dhe po dedikojnë staf për menaxhimin e sigurisë. [16]
b. Automatizimi
Rruga drejt transformimit digjital është një rrugëtim kritik dhe bizneset që hyjnë në këtë
udhëtim do të duhet të marrin në konsideratë se si çdo aspekt i biznesit të tyre mund të
optimizohet për të përmbushur objektivat e reja digjitale dhe potencialin e ri të rritjes. Për të
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krijuar një mjedis transformues dhe për të përmirësuar shpejtësinë dhe cilësinë e
shpërndarjes, bizneset duhet të integrojnë automatizimin në proceset e tyre ekzistuese. [6]
Teknologjia e cila përdoret për automatizim luan një rol të rëndësishëm në transformimin
digjital, duke u mundësuar bizneseve të zgjedhin proceset e tyre ekzistuese dhe të mbajnë
hapin me konkurrencën. Me automatizim, mundësia e gabimit njerëzor eliminohet. Duke
automatizuar detyrat, bizneset mund të reduktojnë ndjeshëm ciklin e përgjithshëm të
proceseve. Shumë biznese ndeshën me vështirësi në burime përpara projekteve të tyre të
transformimit digjital, dhe automatizimi mund të ofrojë një zgjidhje me kosto efektive për
këtë problem duke marrë përsipër detyrat e përsëritura, të bazuara në rregulla dhe duke liruar
punonjësit për t'u përqendruar në një punë më të dobishme për konsumatorët. [13]
c. Cloud
Në epokën digjitale zgjedhja me e aplikuar është ajo bazuar në cloud, e cila tashmë është bërë
veçori e thuajse të gjitha bizneseve digjitale. [16]
Shërbimet me anë të cloud-it po nxisin transformimin digjital brenda bizneseve, duke
riorganizuar përvojat e punonjësve dhe të konsumatorëve. [15]
Menaxhimi qendror dhe kontrolli i informacionit janë jetike për bizneset. Kjo është shumë
më e lehtë për t'u zbatuar në një kontekst të bazuar në cloud. Përdorimi i teknologjive cloud
po u sjell përfitime të mëdha bizneseve të nxitura nga kërkesa për shpejtësi, fleksibilitet,
efikasitetit të kostos dhe duke e nxitur transformimin e biznesit. [15]
d. Qasja në informata dhe analizimi i tyre
Qasja në informacion (dhe aftësia për të kuptuar atë) është një formë e pushtetit. Komunikimi
dhe vendimmarrja nuk janë procese thjesht racionale - ndjenjat e njerëzve, qëndrimet dhe
mënyrat në të cilat përpunojnë informacionin duhet të merren parasysh. Paraqitja e
informacionit ndonjëherë është e nevojshme të prezantohet në mënyra të ndryshme, p.sh., si
vlera ose opinione, fakte shkencore ose përvoja personale. [15]
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Qasja në informata dhe analizimi i tyre për të nxjerre një të dhënë është një veprim i thjeshtë
dhe më i zakonshmi tek bizneset digjitale në ditët e sotme. Bizneset janë orientuar në
mbledhjen dhe sigurimin e të dhënave dhe përpunimin e tyre. [15]
Të shtyrë nga

softuerë dhe sisteme analitike të specializuara, analizimi i të dhënave

mundëson përfitime të ndryshme për bizneset, duke përfshirë mundësitë e reja të të
ardhurave, marketing më efektiv, shërbim më të mirë të klientit, efikasitet të përmirësuar
operacional dhe përparësi konkurruese ndaj rivalëve. [16]
Përfitimet e reja që analitika e të dhënave të mëdha sjell, janë shpejtësia dhe efikasiteti.
Aftësia për të punuar më shpejt dhe të ketë njohuri duke pasur informatat në dispozicion, u
jep bizneseve një avantazh konkurrues që nuk kanë pasur më parë. [15]
e. Mobile
Shfaqja e pajisjeve mobile në vitet e fundit do të thotë se tani është e mundur të jesh i qasshëm
kudo dhe në çdo kohë. Natyrisht këtë trend bizneset digjitale e kanë përqafuar si vlerë dhe
mundësi. Funksionimi në lokacione larg njëra tjetrës dhe gjithmonë në lëvizje mundëson
operim të pandërprerë dhe në kohë. Një menaxher mund të ketë qasje në sistemet informative
të biznesit përmes pajisjes mobile ose kompjuterit personal edhe kur është në lëvizje duke
mundësuar kështu kursimin në kohë dhe vendimmarrje të shpejtë. Një dimension tjetër i këtij
atributi është edhe zhvillimi i aplikacioneve mobile duke ju përshtatur kështu edhe numrit të
madh të përdoruesve përmes ofrimit të shërbimeve lehtë të qasshme për klientët. [12]

2.5.3 Lidershipi (udhëheqësit)

Lidershipi është një marrëdhënie e ndërlikuar morale midis njerëzve, bazuar në besimin,
detyrimin, angazhimin, emocionin dhe vizionin e përbashkët të së mirës. Është procesi në të
cilin një person përcakton qëllimin ose drejtimin për një ose më shumë persona të tjerë dhe
i shtyn të lëvizin së bashku me të dhe me njëri-tjetrin në atë drejtim me kompetencë dhe
angazhim të plotë. [16]
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“Udhëheqësit duhet të kuptojnë vërtetë fuqinë e teknologjive digjitale. Kjo është aq e
rëndësishme për transformimin digjital sa është edhe teknologjia.”. [19]
Gjithashtu e rëndësishme këtu është edhe se punëtorët e të gjitha grup moshave dëshirojnë të
punojnë për kompanitë që janë thellësisht të angazhuara në përparimin digjital. Udhëheqësit
e kompanive duhet ta kenë këtë në mendje në mënyrë që të tërheqin dhe të mbajnë talentet
më të mirë. [16]
Mund të themi se vetëm përshtatja e lehtë me gjërat e reja nuk është e mjaftueshme.
Udhëheqësit, jo vetëm që duhet të ndryshojnë, ata duhet të ndryshojnë shpejt ose në rastin
me të mire duhet të jene proaktiv, të jenë në kohezion me nevojat për udhëheqje efektive,
nëse dëshirojnë të qëndrojnë në krye të bizneseve. Duke pas parasysh numrin e madh të
ndryshimeve që ndodhin çdo ditë për shkak të avancimit të teknologjisë, udhëheqësit e sotëm
janë nën një presion të madh për të njohur më shumë, për të bërë më shumë se më parë. [20]
Mjetet digjitale e bëjnë rrugën me të lehte për transformimin digjital, por ato nuk mund të
zëvendësojnë drejtimin e një udhëheqësi. [19]
Nga një udhëheqës digjital kërkohet që krahas evoluimit sistematik të njohurive dhe
shkathtësive, të jetë në gjendje që të motivojë dhe inspirojë vartësit e tij. Udhëheqja efektive
në një mjedis digjital kërkon që të zhvillohet një kulturë organizative ku mbizotëron
bashkëpunimi dhe inovacioni, me qëllim që të vihet në veprim strategjia e transformimit
digjital e biznesit. Është e rëndësishme që liderët të ndjekin vizionin e biznesit drejt arritjes
se suksesit. [20]
Suksesi i lidershipit në transformimin digjital, përfaqësohet nga atributet e mëposhtme:
a. Motivimi
b. Njohuria/inteligjenca
c. Vendimmarrja
d. Vizioni
e. Bashkëpunimi
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a. Motivimi
Qëllimi kryesor i një lideri digjital është që të marrë mbështetjen e plotë të të gjithë të
përfshirëve, të gjithë me një sy për qëllimin e përbashkët. Mënyra më e mirë për ta bërë këtë
është të jesh i hapur dhe i sinqertë. Ky qëllim mund të përmbushet me një motivim dhe
inspirim të punonjësve. [19]
Liderët digjital gjejnë motivim nga brenda dhe e përdorin atë si forcë shtytëse për të
menaxhuar në mënyrë efektive drejtimin e biznesit. Forma më e mirë natyrore e motivimit
është ta doni atë që bëni dhe të siguroheni që vlerat e liderit të përputhen me vlerat dhe
parimet e biznesit. [19]
Frymëzimi nuk vjen vetëm nga një fjalim formal motivues ose një njohje e thjeshtë për një
punë të bërë mirë, por duke trajtuar njerëzit si individë dhe duke marrë kohë për të kuptuar
se çfarë motivon dhe frymëzon ekipin e tyre. Kjo ndikon në mënyrë të drejtpërdrejtë në
përformancën e punonjësve dhe rrjedhimisht në produktivitetin e biznesit. [19]
b. Njohuria/ inteligjenca
Procesi i bërjes së një udhëheqësi digjital autentik fillon me njohuri. Njohuritë brenda
bizneseve duhet të rikonfigurohen për të përmbushur ndryshimet mjedisore dhe sfidat e reja,
për të rritur efektivitetin dhe efikasitetin në sisteme dhe procese të ndryshme. [20]
Shkëmbimi i njohurive gjithashtu kontribuon pozitivisht në udhëheqësit transformues për të
lehtësuar ndikimin e idealizuar duke zhvilluar një vizion më efektiv. Këtu përfshihet
posedimi i informacionit më të plotë dhe njohuri rreth mjediseve të jashtme. Për më tepër,
avancimi dhe zhvillimi i njohurive të reja, përmirëson fuqizimin e punonjësve dhe në masë
të madhe zhvillon rolin e udhëheqësve. [19]
c. Vendimmarrja
Vendimet e vështira janë pjesë më thelbësore e të qenit lider. Liderët digjital nuk largohen
ose mënjanojnë vendimet e vështira. Vendimet e vështira bëhen më të lehta kur lidhen me
vizionin, vlerat, qëllimet dhe objektivat e përcaktuara qartë. [18]
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Udhëheqësit digjital janë vendimmarrës proaktivë. Ata nuk presin që të tjerët të marrin
vendime dhe pastaj të reagojnë. Ata janë të gatshëm të marrin rreziqe, të provojnë gjëra të
reja dhe të marrin një qasje inovative për rritjen e organizatës. Megjithatë, ata gjithashtu
kuptojnë se si të menaxhojnë rrezikun dhe të marrin vendime që mbështeten nga hulumtimi,
njohuri të shumta dhe janë menduar mirë. [18]
Një udhëheqës efektiv ka nevojë për guxim; një gatishmëri për të marrë përsipër sfida të reja,
për të marrë rreziqe të llogaritura, për të marrë vendime të vështira dhe për të qenë të gatshëm
për diçka në të cilën besojnë. Liderët digjital kanë guximin të krijojnë një vizion dhe të marrin
vendimin e vështirë për të arritur vizionin e tyre. [18]
d. Vizioni
Një nga gjërat që udhëheqësit e suksesshëm kanë të përbashkët është se ata kanë një vizion
dhe janë të aftë për të frymëzuar të tjerët që të besojnë në vizionin e tyre.
Përcaktimi i vizionit nuk është thjesht një cak që liderët e bizneseve vendosin si pjesë një
procesi të planifikimit. Vizioni në kuptimin digjital është një pasqyrim se si do të duket
biznesi i caktuar pas një periudhë kohore duke konsideruar zhvillimet apo trendët
teknologjike. Kjo do të thotë që liderët digjital duhet të jenë tregimtar të mëdhenj, pasi
tregimet mbajnë emocione që ndihmojnë liderët digjital të lidhen dhe motivojnë të tjerët. [20]
Të jesh një vizionar ka të bëjë me vendosjen e një misioni, vizioni dhe vlerash të kompanisë
realiste dhe koncize që përshtaten me kulturën e biznesit. Liderët transformues apo digjital
kanë një vizion të asaj që duan të arrijnë dhe kanë aftësinë për të komunikuar në mënyrë qartë
këtë vizion duke motivuar punonjësit që të kuptojnë se çfarë është e nevojshme për të arritur
këtë vizion dhe të angazhohen në drejtim të përmbushjes së vizionit. [20]
e. Bashkëpunimi
Në çdo biznes, qëllimi parësor është arritja e suksesit në grup. Kjo kërkon bashkëpunim,
sepse një person nuk mund të mbajë të gjithë fuqinë vendimmarrëse. Një lider digjital është
i jashtëzakonshëm në nxitjen e diskutimit midis ekipit në temën ose industrinë e caktuar.
Këtu kuptohet se e mira nuk është thjeshtë të kesh një ide, po ajo ide të ketë kuptim, të dihet
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se cila prej alternativave do të ketë sukses, dhe kjo mund të arrihet vetëm me bashkëpunim
në ekip . [19]
2.5.4 Kultura organizative
Kultura organizative është një nder faktorët me të rëndësishëm përcaktues për suksesin e një
biznesi në transformimin digjital. Kultura organizative, mundëson përshtatjen e shpejtë në
kushtet e reja dhe inkurajon punonjësit që të pranojnë më lehtë transformimet e reja digjitale.
Rezultati se si një biznes funksionon dhe operon është vetë kultura organizative. Mund të
themi që digjitalizimi nuk ka të bëjë vetëm me teknologjinë, ka të bëjë edhe me ndryshimin
e mendimit për mënyrën e funksionimit dhe bashkëpunimit të biznesit. [14]
Rritja dhe evoluimi i një biznesi varet nga aftësitë për të integruar risitë teknologjike. Për të
arritur suksesin në ketë kohë ndryshimi, bizneset duhet të përshtaten shpejt në mënyrë që të
jenë sa më të qasshme dhe tërheqëse për klientët. [14]
Shumica e liderëve pranojnë se ndryshimi është i domosdoshëm për të mbijetuar në një
mjedis gjithnjë e më digjital. Udhëheqësit duhet të kuptojnë se një biznes nuk mund të
përshtatët pa ndihmën e të gjithë punonjësve. Prandaj kultura është po aq e rëndësishme sa
strategjia. Çdo punonjës kontribuon në zhvillimin e kulturës së brendshme organizative
përmes ndërgjegjësimit dhe rritjes së bashkëveprimit në biznes. [11]
Aftësia për t’u përshtatur shpejt me ndryshimin qëndron si një faktor i rëndësishëm në
kulturën e një biznesi. Në përshtatjen e kulturës se organizatës për transformim digjital janë
evidente atributet kryesorë.
a. Bashkëpunimi
b. Transparenca
c. Kultura e hapur
d. Pranimi i rrezikut
e. Orientimi nga klientët

a. Bashkëpunimi
Bashkëpunimi konsiderohet si veçori primare e kulturës së bizneseve në ditët e sotme.
Punonjësit shijojnë kohën kur punojnë së bashku, si rezultat rrjedha e punës përmirësohet në
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mënyrë të konsiderueshme. Idetë shkëmbehen në mjedise ku bashkëpunohet dhe kërkohen
ndërveprime të shpejta ku si rezultat kemi progres i cili reflektohet në rezultate. Në anën
tjetër, kur njerëzit kanë vështirësi të punojnë së bashku me njëri-tjetrin, ata do të shmangin
bashkëveprimin dhe si rezultat do të ketë produktivitet të ulët. [21]
Nuk është më e mundur që ekipet të punojnë si instanca të veçanta të cilat veprojnë si të
pavarura. Shkëmbimi i njohurive dhe mësimeve të nxjerra ndërmjet departamenteve është
me rëndësi për një kulturë digjitale produktive dhe efektive. Për shembull, ekipet e
marketingut dhe shitjes duhet të punojnë ngushtë për të siguruar që mesazhet për klientët dhe
perspektivat janë të qëndrueshme. Ndërsa ekipet e shërbimit të klientit duhet të punojnë me
ekipin e IT-së për reagimet mbi sistemet dhe si mund të bëhen përmirësime e nevojshme.
[21]
b. Transparenca
Transparenca është një parim i ri për shumë biznese, duke gjetur mbështetjen nga udhëheqës
të bizneseve, punonjës dhe publikun e gjerë. Kur një biznes është i hapur rreth veprimeve të
tij, mund të fitojë një nivel besimi më të fuqishëm dhe të qëndrueshëm. [18]
Për bizneset më të vogla, transparenca mund të jetë një zgjedhje e duhur në mënyrë që të
fitojë besimin dhe të depërtoj më lehtë në treg. [12]
Në përgjithësi, nuk ka kërkesa për informata të brendshme të bizneseve siç janë operimi apo
proceset e brendshme të bizneseve, prandaj është plotësisht në dorën e udhëheqësve të
biznesit për të bërë publike informacionin në dispozicion. Duke qenë proaktivë në hapjen e
informacioneve, bizneset e vogla mund të krijojnë marrëdhënie dhe të shmangin mosbesimin
që mund të ndodhë kur informata zbulohet pas faktit. [21]

c. Kulture e hapur
Kur kompanitë janë të hapura me punonjësit, aksionarët dhe publikun e gjerë, ato biznese
janë në gjendje të krijojnë besim dhe gjithashtu të mbajnë përgjegjësi. Bizneset e të gjitha
madhësive mund të përdorin këto parime të njëjta për të përmirësuar proceset e tyre të
brendshme, të cilat do të përmirësojnë moralin e punonjësve dhe kënaqësinë e
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konsumatorëve. Në një situatë të tillë bizneset janë me komode duke qenë të hapura me
punonjësit dhe klientët. [21]
d. Pranimi i rrezikut
Rreziku nuk duhet të shihet si një koncept i frikshëm në procesin e digjitalizimit. Për shkak
të ritmit të shpejtë të lëvizjes digjitale, shkathtësia është çelësi në fuqinë punëtore dhe rreziku
ushqen që udhëheqësit në organizata duhet të kultivojnë një ambient pune ku punonjësit janë
të kënaqur duke u përpjekur për të arritur gjëra të reja. Megjithatë, kjo qasje funksionon
vetëm nëse punonjësit kanë aftësi dhe mentalitet për të përfituar nga të dhënat dhe njohuritë
që ofrohen. [18]
Përdorimi i teknologjive digjitale mund të rrisë njohuritë e fuqisë punëtore dhe t'i ndihmojë
ata të zgjedhin detyrat ditore në mënyrë efektive dhe efikase. Çelësi i kësaj taktike rreziku
është që të sigurohet besim në mes punonjësit dhe punëdhënësit dhe një kulturë të hapur që
përfshin risi në proceset e punës. Rrezikimi apo marrja përsipër e rrezikut është bërë normë
në kulturën e bizneseve digjitale. Mirëpo kjo shoqërohet me një qasje proaktive të
menaxhimit të rrezikut duke hartuar plane për menaxhimin e rrezikut me qëllim të
parandalimit dhe zvogëlimit të dëmeve që mund të kenë. [18]
e. Orientimi nga klientët
Të gjitha proceset transformuese kanë klientët në qendër të vëmendjes, pasi ata paguajnë
bizneset për produktet dhe shërbimet e tyre. Digjitalizimi sot nënkupton përqafimin e
ndryshimit në perceptimin e shikimit të klientëve si qendër e biznesit sesa produktit apo
shërbimit. Deri më tani, kryesisht bizneset kanë identifikuar vetën përmes produkteve dhe
shërbimeve që ofrojnë. Në kohët e fundit bizneset kanë filluar t'i kushtojnë vëmendje
klientëve të tyre dhe si ndikojnë produktet apo shërbimet të këto biznese. Duke qenë i
orientuar nga klientët (client-centric) në thelb do të thotë të kuptosh se çfarë impakti apo
ndryshimi sjell tek bizneset përdorimi i produkteve dhe shërbimet, cilat sfida zgjidhen për
klientët dhe si reagojnë klientët ndaj asaj çfarë një biznes po bën. [21]
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2.5.5 Struktura organizative

Struktura organizative i referohet rrugës (mënyrës) se si një grup i njerëzve është formuar,
mënyrës së komunikimit dhe mjetet që janë përdorur për të kanalizuar (orientuar) autoritetin
dhe vendimmarrjen. Konceptualizimi i strukturës organizative është manifestimi i të
menduarit sistematik. [25]
Struktura organizative mund të qartësojë sjelljet organizative në situata të ndryshme, mbi
prirjen e organizatës për të trajtuar lloje të ndryshme të problemeve, mbi të cilat janë pikat e
forta dhe të dobëta në lidhje me komunikimin, shpejtësia e reagimit ndaj ndryshimeve në
mjedisin e saj, se çfarë lloj aktivitetet që organizata duhet të ndërmarrë. Struktura është
kombinim i lartë i marrëdhënieve midis elementeve organizative që formojnë filozofinë e
ekzistencës së aktivitetit organizativ. [25]
Struktura organizative ndikohet nga qëllimet, strategjia, mjedisi, teknologjia dhe madhësia e
biznesit. Këto variabla strukturore tregojnë karakteristikat e brendshme të një organizate dhe
paraqesin një bazë me të cilën mund të maten organizatat dhe karakteristikat e strukturës së
tyre mund të krahasohen me njëri-tjetrin. [25]
Një strukturë organizative e duhur, karakterizohet nga atributet e listuara me poshtë:
a. Fleksibiliteti
b. Rolet dhe përgjegjësit
c. Komunikimi
d. Rrjetëzimi dhe aktivitetet e përbashkëta
e. Roli i individëve kyç

a. Fleksibilitet
Zhvillimi i strukturës organizative fillon nga fillimi i kompanisë dhe duhet të jetë fleksibile
për të bërë ndryshime me përparimin në teknologji dhe zhvillimet e vazhdueshme.
Struktura dhe punonjësit duhet të jenë të adaptueshme në mënyrë që të ofrojë mundësi për
të akomoduar ndryshimet apo transformimet kur këto janë të nevojshme. [23]
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Kjo nënkupton që struktura duhet të ketë kornizën më të thjeshtë të mundshme që do të
përmbushë qëllimet e dedikuara me theks të veçantë në mjetet ekonomike dhe efektive të
përmbushjes së objektivit të ndërmarrjes.
Meqenëse struktura organizative bazohet në rrethana dhe këto nuk janë fikse, por
ndryshojnë gjatë periudhës kohore, ka nevojë për inkorporimin e ndryshimeve në strukturën
organizative gjithashtu. [23]
b. Rolet dhe përgjegjësitë
Një strukturë organizative duhet të jetë në thelb e thjeshtë, dhe të ofroje një pasqyrë se si
është organizuar i gjithë ekipi i punonjësve dhe menaxhmenti. Si rrjedh niveli i komunikimit,
raportimit dhe vendimmarrja. [25]
Struktura organizative ndihmon në zgjedhjen e çështjeve të roleve dhe përgjegjësive, duke
krijuar një hierarki dhe lehtësuar apo ndihmuar punonjësit të jene në dijeni se kush është
personi që duhet të kontaktojnë për ndonjë problem apo çështje të rëndësishme. [25]
Struktura organizative i ndanë të gjithë punonjësit në një ekip bazuar në departament, zonë
gjeografike, projekteve ose të tjerëve që punojnë për arritjen e qëllimit të njëjtë dhe kanë
përgjegjësitë e tyre të përcaktuara mirë. [25]
c. Komunikimi
Përmirësimi i komunikimit dhe kultivimi i një mentaliteti bashkëpunues është kritik për të
çuar përpara ndryshimet dhe për të lëvizur përpara bizneset. Komunikimi është kritik për
shumë arsye. Kur punonjësit ndjehen sikur ata janë pjesë e rezultatit, atëherë edhe angazhimi
i tyre rritet në mënyre të dukshme. Efektiviteti dhe inovacioni më i madh është kur punonjësit
e kanë të qartë rolin dhe përgjegjësinë e tyre në biznes, dhe kur mendimi i tyre vlerësohet .
[21]
Një strukturë e mirë organizative ka një metodë të komunikimit që përcakton se si stafi
komunikon me njëri-tjetrin në situata të ndryshme. Në shume biznese praktikohet hartimi i
planeve apo politikave komunikuese me qëllim të përcaktimit të kornizave se çfarë
punonjësit komunikojnë me njeri tjetrin dhe me jashtë dhe rrugët apo mediumet
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komunikuese. Plani po ashtu përshkruan se si detyrat delegohen dhe u komunikohen
punonjësve. Si punonjësit e përditësojnë menaxhimin me detyra dhe si raportojnë ose
paraqesin ankesa për çështjet. Kjo ndihmon në përmirësimin e komunikimit ditor, i cili
natyrshëm e përmirëson përformancën e përgjithshme. [23]
d. Rrjetëzimi dhe aktivitetet e përbashkëta
Në kuadër të strukturave organizative të bizneseve është e rëndësishme krijimi i lidhjeve
efektive dhe funksionale që mbështesin veprimtarinë kolektive, diskutimin, ndarjen e
përvojës dhe të mësuarit ndërmjet individëve dhe grupeve për arritjen e qëllimeve të
përbashkëta. Bizneset krijojnë marrëdhënie përmes shtrirjes së bashkëpunimit me organizata
të profilit të njëjtë. Po ashtu punonjësit ndërtojnë komunikim me homologët e tyre duke
shkëmbyer ide dhe përfituar nga përvojat e të tjerëve. Gjithashtu, edhe brenda bizneseve çdo
ditë e më shumë po shtohen përpjekjet dhe aktivitetet e përbashkëta rekreative dhe
socializuese. [21]
e. Roli i individëve kyç
Në një biznes zakonisht ka individë të dukshëm, të ditur të cilët janë të motivuar për të
ndërmarrë veprime dhe të cilët mund të entuziazmojnë të tjerët për të ndërmarrë veprime
domethënëse. Zakonisht persona të tillë shquhen si nxitës të proceseve dhe konsideron shtylla
të biznesit. [25]
Ndryshimi efektiv, deri diku, zbret në entuziazmin e individëve në pozicionet me ndikimi.
Një organizatë me udhëheqës që dëshiron të shtyjnë agjendën e ndryshimit përpara, është në
një pozicion shumë të ndryshëm nga organizata në të cilin një grup i vogël individësh
përpiqen ta promovojnë çështjen apo ndryshimin. [24]
Në biznese mund të ketë persona kyç, të cilët nuk janë gjithmonë në pozita udhëheqëse, por
ata kanë aftësinë për të kapërcyer kufijtë, për të sjellë informacione të reja dhe për të bërë
lidhje. [24]
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2.6

Menaxhimi i riskut gjatë procesit të transformimit digjital

2.6.1 Sfidat kryesore përgjatë procesit të transformimit digjital

Duke u bazuar në të dhënat që cekëm me lartë, është e pa shmangshme që gjate procesit të
transformimit digjital të mos kemi edhe sfida nëpër të cilat duhet të kalojmë. Disa nga
sfidat kryesore do ti përmendim në këtë studim.
▪

Rezistenca e biznesit ndaj ndryshimit.

Natyra njerëzore është ajo që na bënë ti pëlqejmë rutinat, pasi ato na bëjnë të ndihemi komod.
Në momentin që rutinat fillojnë të ndryshojnë atëherë fillon të ndihet një pasiguri tek njerëzit
e cila mund të ketë edhe efekte negative. [7]
Megjithatë, është e rëndësishme të theksohet se ndryshimi është një kërkesë dhe nevojë për
të vazhduar në hap me kohën, sepse nganjëherë mos ndryshimi mund të jete shumë i
rrezikshme për biznesin. Pasojat e rezistencës ndaj ndryshimit manifestohen në mënyra të
ndryshme. [15]
Është e rëndësishme të theksohet se janë disa gjëra që mund ta bëjnë më të lehtë ndryshimin
në një biznes, një ndër më të rëndësishmet që duhet përmendur është se liderët kanë rol shumë
të rëndësishme në biznes, pasi që ata mund të largojnë dhe zbusin pasiguritë dhe dyshimet
nga mendjet e punonjësve. Çelësi kryesore i liderëve këtu është të qenit i qëndrueshëm dhe
transparent, të mbajnë punonjësit të informuar dhe të përfshire në gjithë procesin e
transformimit. [6]
▪

Mungesa e një vizioni të qartë për rrugëtimin digjital të konsumatorëve

Bizneset që kanë sukses në krijimin e një propozimi digjital për vlerën e konsumatorit nuk
janë aty aksidentalisht. Ata zhvillojnë një vizion të qartë se si do t'i plotësojnë nevojat
digjitale të klientëve të tyre, do të vendosin objektivat drejt atij vizioni dhe do të ekzekutojnë
ato objektiva. [6]
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Shpeshherë, bizneset që nuk arrijnë me sukses transformimin digjital thjeshtë nuk kanë
pikturuar një pasqyrë të qartë të asaj që ata dëshirojnë ose duhet të jenë kur "rriten" në
perspektivën digjitale. Sqarimi me i thjeshte i vizionit është se pa e pasur një vizion biznesi
do të jete sikur të niseni në një udhëtim pa ditur destinacionin. [15]
Bizneset që janë ende në “errësirë” duhet të bëjnë katër gjëra:
•

Së pari, duhet bërë vlerësimin e aseteve, brendin, klientët, pronën intelektuale dhe
pikat e forta të biznesit.

•

Së dyti, duhet studiuar tregun për të kuptuar nevojat e paplotësuara të klientëve dhe
atë që bënë konkurrenca.

•

Se treti duhet përfshirje dhe informim lidhur me trendët teknologjike, në funksion të
informimit me teknologjinë në zhvillim.

•

Në fund, proceset e formuara të dizajnuara për të gjeneruar ide potenciale për gjendjen
e ardhshme të përvojës që klientët kalojnë gjate transformimit digjital. Këto procese
duhet të lejojnë biznesin të krijojë hipoteza biznesi dhe t'i testojë ato nëpërmjet
hulumtimit të klientit. Nga ana tjetër, idetë e reja mund të përafrohen me vizionin për
mënyrën se si klienti në të ardhmen duhet të ndër veprojë me brendin. [15]

▪

Ekspertiza e duhur për të udhëhequr iniciativat e digjitalizimit

Iniciativa për transformimin digjital është një kombinim i talenteve dhe teknologjisë, asnjëra
pa tjetrën nuk mund të kryej procesin e transformimit digjital në mënyrë të suksesshme. Nëse
sistemet aktuale të biznesit qëndrojnë më mbrapa se konkurrenca, atëherë duhet bëre një
rivlerësim i partneritetit me teknologjinë, dhe të analizohet se çka mund të ofrojë teknologjia
për biznesin. [6]
Çdo ndryshim në biznes ka edhe sfidat me të cilat ballafaqohet, e sidomos transformimi
digjital i cili ka sfida të mëdha teknike, për të cilat biznesi do të ketë nevoje për njerëzit e
duhur. Duhet mbajtur trajnime për fuqinë punëtore në lidhje me mënyrën e transformimit
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digjital, kjo do të ndihmojë punëtorët që më lehtë të ngritin aftësitë e nevojshme drejt
inovacionit. [6]
Është e mundur që në kohen e ndryshimit, ka mungesë të ekspertizës brenda biznesit për të
marrë iniciativën për transformimi digjital. Në këtë rast, duhet shikuar mundësia e
partneriteti apo bashkëpunimit me biznese apo individë jashtë biznesit në mënyrë që të
plotësohet hendeku, duke ndihmuar kështu në procesin e transformimit.
▪

Struktura organizative duhet të jetë fleksibile

Transformimi digjital është një iniciativë e rëndësishme dhe mund të kërkojë ndryshime në
më shumë se rutinat e përditshme të punonjësve në një biznes. Kjo mund të nënkuptojë
ndryshimin e roleve, ndryshimin e njësive apo departamenteve ose rishikimin e strukturës
tuaj organizative. [6]
Në këtë kuptim, përvoja e etabluar e marrjes përsipër të funksioneve të caktuara dhe
raportimit për pune të caktuara, ku ekipi apo njësia ka kapitalizuar mënyrën e përmbushjes
se aktiviteteve, si e tille mund të jetë subjekt i ndryshimit në të mire të evoluimit digjital. [6]
Struktura organizative duhet të jetë fleksibile - sepse kufiri i ri i teknologjisë, të dhënave dhe
përvojës së klientit do të kërkojë ndryshime drastike të mënyrë së funksionimit dhe qasjes
ndaj proceseve të reja brenda biznesit. [6]
▪

Menaxhimi i financave përgjatë transformimit digjital

Duke vlerësuar gjithmonë burimet financiare në dispozicion, është e mundshme përballja me
kufizimet buxhetore që mund të kufizojnë rrugëtimin

drejt transformimit digjital.

Rrjedhimisht kërkohet një qasje dinamike në mënyrë që të bëhen vlerësime sistematike për
resurset në dispozicion. [15]
Duke qene si eksperiencë e re, dhe si e tille nuk përben një referencë matëse për planifikime
financiare, gjatë transformimit digjital mund të kemi nevojë për investime të reja. Gjatë
ndërtimit të strategjisë, duhet zhvilluar një plan që përfshin zbatimin e transformimit në disa
faza gjatë disa viteve.
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3. DEKLARIMI I PROBLEMIT

Nevoja për tu digjitalizuar është bërë e rëndësishme për bizneset që të jenë në gjendje të
përballojnë konkurrencën në ekonominë e sotme digjitale.
Literatura jo vetëm që flet për nevojën e një transformimi digjital, por edhe për qasjet e
ndryshme që bizneset ndjekin në procesin e digjitalizimit, faktorët që janë përcaktues për
suksesin apo jo dhe sfidat me të cilat ato përballën në këtë proces.
Megjithatë, nuk është gjithmonë e qartë se si bizneset

po veprojnë në procesin e

digjitalizimit. Për më shumë nuk ka ndonjë kornizë të qasjes së bizneseve për të ndërtuar
strategji të transformimit digjital, angazhimin e lidershipit dhe punonjësve në funksion të
digjitalizimit dhe përfshirja e teknologjive inovative në këtë proces.
Andaj është shumë e rëndësishme për të hulumtuar se sa janë të gatshme apo edhe janë
përfshirë bizneset në Kosove nga procesi i digjitalizimit. Sikurse edhe marrja e perceptimit
për ndikimin e digjitalizimit në funksionimin dhe zhvillimin e bizneseve.
Problemi më i madh hulumtues mund të përkufizohet në një pyetje thelbësore si në vijim:
Cilët janë faktorët kryesor dhe atributet e tyre që mundësojnë transformimin digjital të
bizneseve ?
Bazuar në literaturën ekzistuese në këtë punim paraqitur në kapitullin e dytë, si dhe njohuritë
e përgjithshme në këtë fushë, janë paraqitur disa koncepte interesante të lidhura me
transformimin digjital, të cilat na dërgojnë në pyetjet kërkimore ( hulumtuese).
Problemi i sipërpërmendur adresohet me katër pyetje kërkimore:
1. Çfarë do të thotë transformimi digjital i bizneseve dhe cili është historiku i
transformimit digjital ?
2. Çfarë lloj sfidash ekzistojnë në transformimin digjital për një pjesë të madhe të
bizneseve dhe si munden ndërmarrjet të trajtojnë apo adresojnë sfidat në
transformimin digjital ?
3. Si ndikojnë faktorët dhe atributet kryesore në transformimin digjital ?
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4. Sa janë prekur/përfshirë bizneset në Kosovë nga transformimi digjital, faktorët
mundësitë dhe sfidat e identifikuara.
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4. METODOLOGJIA

Për qëllim të hulumtimit, në këtë punim është bërë kombinimi i metodave hulumtuese;
kualitative dhe kuantitative për të mbledhur informatat prej burimeve të ndryshme duke e
shqyrtuar problemin e paraqitur dhe nxjerrë të gjeturat që mbështesin tezën e hulumtimit.
Shqyrtimi i literaturës është burimi i të dhënave sekondare për fazën e parë të hulumtimit,
kurse anketimit është burimi i të dhënave primare për fazën e dytë të hulumtimit për të marrë
perceptimin e të anketuarve.
Një hulumtim kualitativ i literaturës është realizuar për të konceptuar transformimin digjital
dhe efektet e tij për modelet e biznesit.
Nga ky hulumtim është krijuar një kornizë nga matja e faktorëve të transformimit digjital
dhe të atributeve të tyre kryesore bazuar në literaturë për modele të ndryshme të biznesit.
Hulumtimi kuantitativ është realizuar përmes anketimit të disa bizneseve në Kosovë, përmes
pyetësorit të strukturuar me përgjigje të mbyllura dhe online. Për qëllim të këtij anketimi
është përdorë teknika CAWI (Computer Aided Web Interview). Kjo është teknikë e përdorur
në hulumtim kuantitativ përmes qasjes në internet përmes dërgimit me email në mënyrë që
të mund të realizojmë hulumtime me sa më shumë biznese brenda një periudhe të shkurtër
kohore.
Pyetësori është publikuar online në aplikacionin Google Drive me datë 16 prill 2018, dhe u
është shpërndarë bizneseve përmes e-mailit. Pyetësori u është dërguar me e-mail dyzet (40)
kompanive. Gjithsej kemi pranuar njëzet e pesë (25) përgjigje në pyetësorë, deri me datë 23
Prill 2018, në ora 23:59. Nga 25 biznese apo institucione, nëntëmbëdhjetë prej tyre kanë nga
një fushë veprimi, ndërsa gjashtë kanë më shumë se një fushë veprimi.
Në tabelën 3 janë paraqitur në formë grafike dhe tabelore llojet e fushëveprimtarive sipas
kategorizimit në pyetësorë dhe të tjera të plotësuara.
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Tabela 2: Tabela me ndarjen e fushëveprimtarive të përgjigjeve në pyetësorë
Fushë veprimtaria
Edukim dhe trajnime
Konsulencë
Komunikacion
Marketing
Edukim dhe trajnime
Telefoni mobile
Administratë publike
Shitje me pakicë
Ndërtimtari
Shitje me shumicë
Kompani Investuese
Shërbime të TI-së
Patundshmëri
Shërbime financiare & bankë

Numri
4
5
1
4
4
1
3
2
2
1
1
9
1
1

Përqindja
10%
13%
3%
10%
10%
3%
8%
5%
5%
3%
3%
23%
3%
3%

9

1

1

1

1

2

2

4

3
1

5

4

4

1

Figura 2: Paraqitja grafike e fushëveprimtarive të përgjigjeve në pyetësorë
Lansimi dhe marrja e perceptimit në këtë forme ka edhe kufizimet për shkak se mostra e
anketimit është jo shume përfaqësuese në raport me numrin e bizneseve që veprojnë në
Kosovë.
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Në përgjigjet në pyetësorë ka një përfshirje të përgjegjësve të funksioneve të ndryshme tek
bizneset. Në grafikun e mëposhtëm janë paraqitur funksionet që japin numrin e mostrave.

Zhvillues i softuerit

1

Udhëheqës ekzekutiv
Tester / Software Developer
Menaxher i produktit

4
1
1

Menaxher
Ligjerues
Financa

10
1
1

Drejtor
Administrator i Sistemit

5
1

Figura 3: Numrit i personave dhe funksioneve që janë përgjigjur në pyetësor
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5. PREZANTIMI DHE ANALIZIMI I REZULTATEVE

Në këtë kapitull janë paraqitur rezultatet dhe interpretimi i rezultateve të anketimit.
Konkretisht pyetjet për pjesën e dytë që kanë të bëjnë me përdorimin dhe vlerësimin e të
anketuarve për procesin e digjitalizimit.
Në pyetjen për përdorimin e teknologjive të reja, 96 % janë përgjigjur se përdorin teknologji
të reja ndërsa 4 % kanë deklaruar se nuk përdorin teknologji të reja në bizneset e tyre.

A përdoren teknologjitë e reja në biznesin tuaj?

Po

Jo

Nuk e di

96%

4%

0%

Figura 4: Paraqitja e rezultateve lidhur me përdorimin e teknologjive të reja në biznese

Lidhur me nivelin e përdorimit të teknologjive në biznese, përdorim me të gjerë sipas të
anketuarve kanë mediumet sociale dhe teknologjitë bashkëpunuese si kategori, ku 48 % të
anketuar përdorin në mase të madhe teknologjitë e tilla, 40 % deri diku, ndërsa 12 % në masë
të vogël. Përdorim të madh sipas të anketuarve gjejnë Sistemet informative ( kontabilitet,
asete, marrëdhënie me klientë etj ) ku 76 % e të anketuar kanë treguar se përdorin në masë të
madhe, 16 % deri diku ndërsa 4 % në mase të vogël.
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Gjithashtu, përdorim të madh kanë shfaqur anketuesit edhe për të dhënat dhe analizimin e
tyre, ku 58 % prej të cilëve përdorin në mase të madhe të dhëna apo përpunojnë për të ofruar
rezultate të ndryshme apo për qëllimet të vendimmarrjes në funksionimin e bizneseve.
Deri në çfarë mase përdor biznesi juaj teknologjitë digjitale në vijim ?
Në masë të madhe

Deri diku

Në masë të vogël

Aspak

Nuk e di
76%

58%
48%

48%
44%
40%

40% 40%

35%

16%

16%

12%
4% 4%
0% 0%

Mediumet sociale
dhe teknologjitë
bashkëpunuese

0%

Teknologjitë mobile

4% 4%

4%
0%

Të dhënat dhe
analizimi I të dhënave

4% 4%
0%

Shërbimet Cloud

0%

Sistemet informative

Figura 5: Grafiku i përgjigjeve për nivelin e përdorimit të teknologjisë në bizneset e të
anketuarve

Vërehet se përgjithësisht anëtarët e menaxhmentit dhe punonjësit e bizneseve pa marrë
parasysh nivelin e përdorimit të tyre kanë njohuri të mira lidhur me trendët digjitale, ku 56
% të anketuar kanë deklaruar me bindje të plotë se menaxhmenti dhe punonjësit e bizneseve
të tyre kanë njohuri lidhur me trendët digjitale. Përderisa 40 % të anketuar kanë deklaruar se
kanë njohuri të pjesshme lidhur me trendët. Vetëm 4% të anketuar kanë deklaruar se
menaxhmenti dhe punonjësit kanë pak njohuri lidhur me trendët digjitale.
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A mendoni se menaxhmenti dhe punonjësit e biznesit
tuaj kanë njohuri për trendet digjitale ?
Po, sigurisht

56%

Po, pjesërisht

40%

Shumë pak

4%

Jo, nuk kanë

0%

Nuk e di

0%

Figura 6: Grafiku i rezultateve për njohuritë e menaxhmentit dhe punonjësve për trendët
digjitale
Marrë parasysh se të gjithë të anketuarit deklarojnë se bizneset e tyre kanë njohuri në masë
të ndryshme për trendët digjitale, pa marrë parasysh aplikimin e teknologjive dhe trendëve
digjitale si dhe nivelin e përdorimit, atëherë mund të konsiderojmë se tek punonjësit e
bizneseve në Kosovë, ka një trend pozitiv në ndërgjegjësimin dhe rritjen e njohurive për
trendët e reja të digjitalizimit.

Ekziston një perceptim nga të gjithë të anketuarit se bizneset e tyre janë përfshirë nga
digjitalizimi në forma të ndryshme. Në pyetjen se a është biznesi juaj mjaftueshëm i
digjitalizuar, ku janë specifikuar katër kategori apo pjesë, duke vlerësuar mesataren e shkallës
më të madhe, rreth 42 % mendojnë se në mase të madhe bizneset e tyre janë të digjitalizuara.
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Sa mendoni se biznesi juaj është mjaftueshëm i digjitalizuar ?
Në masë të madhe

Deri diku

Në masë të vogël

Aspak

Nuk e di
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44%
40%

40%
36%

36%
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0% 0%

Marrëdhënie me
klientët

0% 0%

Ofrimi i shërbimeve
dheprodukteve

0% 0%

Marketing

Figura 7: Grafiku i rezultateve për pyetjen sa mendoni se biznesi juaj është mjaftueshëm i
digjitalizuar
Nëse i shohim sipas kategorive të vendosura në pyetësorë; përdorimi apo përfshirja e
trendëve në proceset e brendshme të punës, 40% e biznese konsiderojnë përfshirjen në masë
të madhe, 52% deri diku, kurse 8% në masë të vogël. Tek marrëdhënia me klientët; 36% e
bizneseve mendojnë se mjaftueshëm ndërveprimi i tyre me biznes bëhet në mënyrë digjitale,
56% deri diku, kurse 8% në masë të vogël. Numri më i madh i bizneseve, 48% sosh kanë
vlerësuar se në masë të madhe janë të përfshirë nga trendët digjitale në ofrimin e shërbimeve,
deri diku 36% e bizneseve dhe 16 % në masë të vogël. Në fund është vlerësuar përfshirja e
trendëve në marketingun e bizneseve, ku 44% e bizneseve në masë të madhe përdorin trendët
digjitale në kampanjat e marketingut për biznesin apo produktet, 40% e bizneseve përdorin
deri diku dhe 16% në masë të vogël.
Duke vlerësuar përdorimin dhe njohuritë e të anketuarve lidhur me përdorimin e trendëve
digjitale, është shumë e rëndësishme vlerësimi i qasjes digjitale të bizneseve, si parakusht i
zbatimit efektiv të teknologjive dhe trendëve digjitale. Në pyetjen se a mendoni se strategjia
apo qasja digjitale e biznesit është në rrjedhë apo ndjek trendët digjitale, 32% kanë deklaruar
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se besojnë plotësisht se qasja e biznesit është në rrjedhe me trendët digjitale, 36% besojnë se
në masë të konsiderueshëm dhe 32 % mendojnë se pjesërisht bizneset e tyre kanë strategji në
hap me trendët digjitale.
A mendoni se strategjia/ qasja digjitale e biznesit juaj është në rrjedhe
me trendët digjitale ?
Po, plotësisht

32%

Konsiderueshëm

36%

Pjesërisht po

32%

Jo

0%

Nuk e di

0%

Figura 8: Grafiku lidhur me strategjinë/qasjen digjitale të bizneseve
Është e rëndësishme të shihet korrelacioni i funksionit të anketuarve dhe shkallët e vlerësimit
të tyre në lidhje me këtë pyetje. Marrë për bazë se personat me funksione menaxheriale apo
udhëheqëse kanë më shumë njohuri në strategjitë e bizneseve apo organizatave për shkak të
përfshirjes dhe rolit të drejtpërdrejtë në hartimin dhe mbikëqyrjen e zbatimit të strategjive
apo qasjeve orientuese, kemi shqyrtuar përgjigjjet nga kategoritë udhëheqëse. Prej 76 % e të
anketuarve që mbajnë një pozite udhëheqëse, 20 % prej tyre mendojnë se strategjitë e tyre
janë koherente me trendët digjitale, 32 % vlerësojnë se në masë të konsiderueshme strategjia
është në hap me trendët digjitale dhe 24 % mendojnë se është pjesërisht.
Krahas vlerësimit të gjendjes aktuale dhe ndikimit të përdorimit të trendëve digjitale në
biznese, përmes pyetësorit kemi marrë perceptimin apo opinionin e të anketuarve edhe për
mundësinë apo potencialin e ndikimit të digjitalizimit në biznese, përkatësisht procese apo
funksione të ndryshme.
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Në pyetjen se në çfarë mase pajtohen se transformimi digjital përmbush objektivat e biznesit,
64 % e të anketuarve japin një vlerësim maksimal se transformimi digjital do të mund të
përmbushë objektivat që lidhen me funksionimin, rritjen dhe përmirësimin e biznesit.
Deri në çfarë mase pajtoheni se transformimi digjital do të përmbushë
objektivat e mëposhtme në biznesin tuaj ?
Në masë të madhe

Deri diku

Në masë të vogël

73%

68%

Aspak

Nuk e di
72%

68%
52%
40%

24%

28%

23%

8%
0% 0%

Transformimi i
proceseve të
biznesit

4%

8%
0% 0%

0% 0%

Përmirësimi i
komunikimit me
klientë

Përmirësimi i
vendimmarrjes

4%

24%
0% 0%

Përmirësimi i
funksioneve të
biznesit

0%

4%

0%

Rritja e
produktivitetit

Figura 9: Grafiku i rezultateve për ndikimin e transformimit digjital në përmbushjen e
objektivave
Duke vendosur pesë faktorët të cilët janë konsideruar si me të rëndësishëm në procesin e
digjitalizimit, kemi marrë mendimin e të anketuarve për rëndësinë e secilit faktor në mënyrë
të shkallëzuar. Në përgjigjet në pyetësorë shihet se teknologjia është faktori më i rëndësishëm
për 88 % e të anketuarve, për të vazhduar me strategjinë për të cilën 68 % e të anketuarve
mendojnë se është shumë i rëndësishëm.
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Si e vlerësoni rëndësinë e secilit nga faktorët e mëposhtëm në procesin e
digjitalizmit ?
Shumë e rëndësishme

Pjesërisht e rëndësishme

Nuk ka ndonjë rendësi

E parëndësishme

Nuk e di

88%
68%
60%

60%

52%
48%
36%

32%

32%

12%
0% 0% 0%
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0% 0% 0%
Teknologjia

0% 0% 0%
Kultura organizative

4%

8%
0% 0%

Lidershipi

0% 0%
Struktura organizative

Figura 10: Grafiku i rezultateve të vlerësimit të rëndësisë së faktorëve në procesin e
digjitalizimit
Shikuar në fushëveprimin e bizneseve që mendojnë se teknologjia është faktor shumë i
rëndësishëm, mund të vërejmë se ka diversitet të natyrës së bizneseve, normalisht me
pjesëmarrje edhe të bizneseve që ofrojnë shërbime të TI-së, e të cilat përbejnë rreth 36 % e
bizneseve që kane këtë vlerësim.
Me poshtë janë paraqitur vlerësimet e atributeve për secilin nga faktorët e paraqitur më lartë.
Në pyetjen se si të anketuarit vlerësojnë atributet e strategjisë për nga rëndësia, 76 % kanë
vlerësuar se vizioni është atributi më i rëndësishëm i strategjisë, ndërsa 72 % mendojnë se
analizimi është atribut shumë i rëndësishëm. Gjithëpërfshirja ka vlerat më të ulëta si atribut
shumë i rëndësishëm me 40 %.
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Si i vlerësoni atributet e Strategjisë për nga rëndësia e tyre ?
Shumë e rëndësishme

Pjesërisht e rëndësishme

Nuk ka ndonjë rendësi

76%

E parëndësishme

Nuk e di

72%
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60%
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40%
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Figura 11: Grafiku i rezultateve të vlerësimit të rëndësisë së atributeve të Strategjisë
Duke marrë për bazë vlerësimin e teknologjisë si faktori me i rëndësishëm i digjitalizimit,
perceptimi i rëndësisë së atributeve të këtij faktori janë si në vijim; 84 % e të anketuarve
mendojnë se atributi më i rëndësishëm është Siguria, integriteti dhe privatësia, pasuar me 76
% e të anketuarve që mendojnë se qasja në informata dhe analizimi është shumë i
rëndësishëm.
Si i vlerësoni atributet e Teknologjisë për nga rëndësia e tyre ?
Shumë e rëndësishme

Pjesërisht e rëndësishme

Nuk ka ndonjë rendësi

E parëndësishme

Nuk e di
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Figura 12: Grafiku i rezultateve të vlerësimit të rëndësisë së atributeve të Teknologjisë
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Nga një sintezë e rezultateve si dhe një interpolim në mes të faktorëve dhe atributeve
relevante, nëse i marrim për bazë vetëm të anketuarit që mendojnë se teknologjia është faktor
shumë i rëndësishëm i digjitalizimit, 86 % e tyre vlerësojnë se atributi më i rëndësishëm i
teknologjisë është Siguria, integriteti dhe privatësia.
Si i vlerësoni atributet e Kulturës Organizative për nga rëndësia e tyre ?
Shumë e rëndësishme

Pjesërisht e rëndësishme

Nuk ka ndonjë rendësi

E parëndësishme

Nuk e di
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Figura 13: Grafiku i rezultateve të vlerësimit të rëndësisë së atributeve të Kulturës
Organizative
Në lidhje me atributet e kulturës organizative, 84 % e të anketuarve në pyetësor vlerësojnë
bashkëpunimin si atributin me të rëndësishëm. Nëse shohim më lartë se 52 % e të anketuarve
që kanë vlerësuar kulturën organizative si shume të rëndësishëm, 100 % e tyre mendojnë se
bashkëpunimi është atributi me i rëndësishëm i kulturës organizative.
Të dhëna interesante që vlerësojnë lartë të gjithë atributet e paraqitura në pyetësor janë
evidentuar tek faktori i lidershipit. Nëse marrim një mesatare të përgjithshme të pesë
atributeve, atëherë del se mbi 75 % e të anketuarve mendojnë se janë shume të rëndësishme
atributet e listuara të lidershipit. Konkretisht, 80 % e të anketuarve mendojnë se atributet
motivimi dhe vendimmarrja janë me të rëndësishmet, përderisa njohuria apo inteligjenca
është vlerësuar nga 68 % e të anketuarve si atribut shume i rëndësishëm, 32 % kane deklaruar
se është atribut pjesërisht i rëndësishëm.
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Si i vlerësoni atributet e Lidershipit për nga rëndësia e tyre ?
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Figura 14: Grafiku i rezultateve të vlerësimit të rëndësisë së atributeve të Lidershipit
Nëse krahasojmë përgjigjët në lidhje me atributet e faktorit të lidershipit, mund shohim se të
gjithë të anketuarit që nuk kanë funksione udhëheqëse apo ekzekutive mendojnë se
vendimmarrja është atributi me i rëndësishëm se motivimi apo edhe atributet tjera.
Lidhur me pyetjen për rëndësinë e atributeve të strukturës organizative, komunikimi është
vlerësuar si atributi me i rëndësishëm nga 76 % e të anketuarve, përderisa rrjetëzimi dhe
aktivitetet e përbashkëta është vlerësuar si atribut pjesërisht i rëndësishëm nga 52 % e të
anketuarve. Nëse bëjmë ndërlidhje në mes bashkëpunimit si atribut i kulturës organizative
dhe komunikimit, nga 84 % e të anketuarve që mendojnë se bashkëpunimi është atribut
shumë i rëndësishëm i kulturës organizative, 80 % e tyre mendojnë se komunikimi është
atribut me i rëndësishëm i strukturës organizative.
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Si i vlerësoni atributet e Struktures Organizative për nga rëndësia e
tyre?
Shumë e rëndësishme

Pjesërisht e rëndësishme
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Figura 15: Grafiku i rezultateve të vlerësimit të rëndësisë së atributeve të Strukturës
Organizative
Duke shikuar 60% nga të anketuarit që kane vlerësuar strukturën organizative si faktor shumë
të rëndësishëm të digjitalizimit, prej tyre 80% gjithashtu mendojnë se komunikimi është
atributi me i rëndësishëm i strukturës organizative.
Është e pashmangshme se për secilin proces ka sfida apo pengesa, ngjashëm edhe në procesin
e digjitalizimit bizneset janë përballur dhe vazhdojnë të përballen me sfida të ndryshme. Për
këtë shkak është i rëndësishëm edhe përvoja dhe mendimi i bizneseve të anketuara për sfidat
apo pengesat që ata kanë hasur gjatë transformimit digjital.
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Cila mendoni se është sfida apo pengesa me e madhe në transformimin
digjital të biznesit tuaj ?
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Figura 16: Paraqitja e rezultateve lidhur me sfidat e transformimit digjital të bizneseve
Në pyetjen se cilën e vlerësoni si sfidën apo pengesën me të madhe në transformimin digjital,
mungesa e njohurive dhe shkathtësive si dhe rezistenca ndaj ndryshimit shihen si pengesë
nga 21 % e të anketuarave. Duke vazhduar me 19 % e të anketuarve të cilët mendojnë se
mungesa e një vizioni të qartë është pengesa më e madhe, kurse 17 % e të anketuarve
mendojnë se përdorimi nga klientët dhe planifikimi dhe menaxhimi joadekuat financiar është
pengesa më e madhe. Në fund vetëm 5% e të anketuarve e konsiderojnë si pengesë, strukturën
organizative jofleksibile.
Duke krahasuar vlerësimin për atributet e strategjisë, ku vizioni është vlerësuar nga 76 % të
anketuarve si atributi me i rëndësishëm i strategjisë. Prej tyre 47 % mendojnë se mungesa e
një vizioni të qarte është sfida apo pengesa më e madhe.
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5.1

Koncepti më i përshtatshëm i transformimit digjital

Në kapitujt e mësipërm, kemi konstatuar se transformimi digjital është transformimi i thellë
i aktiviteteve, proceseve, organizimit, kompetencave dhe modeleve të biznesit për të
shfrytëzuar plotësisht ndryshimet dhe mundësitë e një përzierjeje të teknologjive digjitale.
Është evidente se kjo arrihet me ndikimin e tyre përshpejtues në të gjithë shoqërinë në mënyrë
strategjike. Nisur nga pyetja hulumtuese të cilën e kemi përkufizuar; “ Cili është koncepti më
i përshtatshëm i transformimit digjital, që bizneset mund ta ndjekin për të kuptuar dhe
menaxhuar më mirë transformimin digjital për arritjen e objektivave të tyre? “ , dhe qëllimi
i këtij punimi që të analizojë strategjitë e bizneseve, potencialin dhe gatishmërinë për të
implementuar procesin e transformimit digjital, bazuar në literaturën e shqyrtuar dhe
anketimin, më poshtë është paraqitur koncept-propozimi për transformimin digjital.
Ky koncept, mund të cilësohet si model rekomandues në praktikën e krijimit të bizneseve të
reja të cilat do të ndihmojnë/mundësojnë procesin e transformimit digjital, por edhe të
shërbejë për të adaptuar praktikat për bizneset ekzistuese drejt transformimit digjital.
Në tabelën 3 janë paraqitura faktorët dhe atributet dhe nomenklatura e emërtimit të tyre.
Tabela 3: Tabela e faktorëve dhe atributeve
Strategjia
Vizioni

Misioni
Analizimi

Monitorimi
dhe
vlerësimi
Gjithëpërfsh
irja

Struktura
organizative

Teknologjia

F2

Lidershipi

F3

A11

Siguria,
integriteti dhe
privatësia

A21

Vendimmarrja

A31

Rolet dhe
përgjegjësit

A41

Bashkëpunimi

A51

A12

Automatizimi

A22

Vizioni

A32

Komunikimi

A42

Transparenca

A52

A13

Qasja në
informata dhe
analizimi i
tyre

A23

Motivimi

A33

Roli i
individëve
kyç

A43

Orientimi nga
klientët dhe të
mësuarit

A53

A14

Cloud

A24

Bashkëpunimi

A34

Fleksibiliteti

A44

Pranimi i
rrezikut

A54

A35

Rrjetëzimi
dhe
aktivitetet e
përbashkëta

A45

Kultura e hapur

A55

A15

Mobile

A25

Njohuria /
inteligjenca

F4

Kultura
organizative

F1

F5

46

Tabela 4: Koncepti i propozuar i transformimit digjital

Përmbajtja 1

Përdorimi
Mundësimi i Digjitalizimit
Strategjia digjitale, mundëson
specifikimin e vizionit digjital,
qëllimeve, mundësive si dhe shpërndarjes
se burimeve teknologjike të biznesit.

Vlera

Faktorët

Atributet

F1

A11
A12

L

A24

Produktiviteti / Efektivitet
Efiçinecë
L Strategjia digjitale ndihmon
L në zbatim efektiv të
M aktiviteteve, e natyrshëm, që
M kjo reflekton në rritjen e
produktivitetit dhe
U
efiqiences.
L Zgjidhjet e teknologjisë
vazhdojnë të rrisin
L produktivitetin, efiqiencen
L dhe efektivitetin e
operacioneve të biznesit.
M

A25

M

A31
A32
A33
A34
A35
A41
A42
A43
A44
A45
A51
A52
A53

L
L
M
M
M
L
M
U
U
U
L
M
M

A13
A14
A15

Përdorimi i teknologjisë ka ndihmuar
bizneset dhe operacionet e tyre; duke
rritur shpejtësinë, ulur përpjekjet dhe
koston, dhe ajo që është me kryesore
japin rezultate më të mëdha.
Rol të rëndësishëm ka gama e
informacionit që mund ti qasemi,
analizojmë dhe përdorim.
Qasja vizionare e lidershipit, që vepron
me proaktivitet, motivon dhe inspiron
ekipin, dhe rrjedhimisht ndihmon
procesin e digjitalizimit.

F2

L

Një strukturë organizative fleksibile, me
role mirë te definuara, bashkëpunuese
dhe mirë e organizuar mundëson që
transformimi digjital të vihet në jetë me
sukses.

F4

U

Kultura Organizative mundëson
përshtatjen e shpejte në kushtet e reja dhe
inkurajon punonjësit që të pranojnë më
lehtë transformimet e reja digjitale.

F5

M

A21
A22
A23

F3

M

A54
A55

Lidershipi digjital rrit
efektivitetin dhe
produktivitetin.
Organizimi strukturor i
duhur ndihmon në
përmbushjen efektive të
detyrave, duke rritur
produktivitetin.

Aftësia për t’u përshtatur
shpejt me ndryshimin
ndihmon në efektivitetin dhe
M produktivitetin e
U përgjithshëm të biznesit

1

Vlerësimi i rëndësisë së faktorëve dhe atributiveve është bërë duke përdorur tre nivele: L-lartë, M-mesëm,
U-ulët.
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6. KONKLUZIONE DHE REKOMANDIME
6.1

Konkluzionet

Transformimi digjital është një fenomen i madh, abstrakt dhe kompleks, për t'u kuptuar dhe
akoma më e vështirë për t'u menaxhuar.
Ky hulumtim ka elaboruar shumëllojshmëri të faktorëve dhe atributeve të ndryshme, të cilat
ndikojnë në transformimet digjitale tek bizneset, me theks të veçantë, modelit të biznesit të
NVM-ve në Kosovë.
Në tabelën nr.4 në faqen paraprake janë paraqitur faktorët dhe atributet më të rëndësishme
për procesin e transformimit digjital të bizneseve, ku ne veqanti kemi specifikaur
perdorimin , permbajtjen dhe vlerat e tyre ne aspektin e transformimit digjital te bizneseve.
Prej nga dhe mund te konkludojme se bizneset duhet te fokusohen ne strategjine digjitale
te biznesit qe mund te perdoret si nje udhezues se ne qfare teknologjie duhet te investohet
dhe se si te shperndahen resurset teknologjike ne biznes, te jene te mbeshtetut nga
udheheqesit vizionar, me nje strukture organizative fleksibile dhe mire te definuar te
pecjellur nga nje kulture organizative e hapur dhe bashkepunuese.
Për të maksimizuar pranimin e ndryshimeve brenda biznesit nga akterët ( të brendshëm dhe
të jashtëm), është vendimtare të punohet në ndërgjegjësimin për një nivel të lartë të
vetëdijes digjitale.
Bazuar në këto aktivitete, biznesi mund të zhvillojnë vizionin e tyre digjital, të dizajnojnë
modele të reja të biznesit digjital dhe të përcaktojnë se si të fitojnë aftësitë dhe kapacitetet
digjitale të nevojshme. Bazuar në fushëveprimin e biznesit, rrugëtimi digjital duhet të
përshkruajë se cilat fusha apo mundësi duhet të sillen në treg së pari.
Për të shmangur mbetjen pas konkurrencës, bizneset duhet të rishikojnë se si bëjnë biznes
në epokën digjitale, ku ndryshimi ndodh me shpejtësi të madhe. Bizneset që nuk mund të
përcjellin ndryshimet do të humbasin ndaj konkurrentëve që reagojnë me shpejtësi. Prandaj,
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është e rëndësishme të zhvillohet një strategji digjitale dhe të fillohet transformimi digjital
më kohë.
Është evident kompleksiteti i temës së zgjedhur lë shumë hapësirë për hulumtimet e
ardhshme. Të gjithë faktorët dhe atributet duhet të analizohen për të siguruar eksplorimin e
plotë të mundësive digjitale përkatëse dhe aftësinë për t'i zbatuar ato në potencialin e tyre të
plotë.

6.2

Rekomandime

Nisur nga konkluzionet e hulumtimit të literaturës dhe rezultateve të aneketimit, janë
praqitur rekomandimet si në vijim.
•

Në fillet e tyre të funksionimit, bizneset e reja duhet të përqendrohen në krijimin e
strategjisë digjitale. Strategjia e ndihmon biznesin të përmbushë objektivat në një mënyrë
efektive, duke udhëzuar se si biznesi duhet të investojë në teknologjitë digjitale dhe
parashikuar rezultatet që duhet arritur.

•

Meqë teknologjia është faktor shumë i rëndësishëm i digjitalizimit, bizneset duhet bëjnë
hulumtim të tregut dhe analizim para se të investojnë në teknologji. P.sh blerja e
sistemeve informative për financa, personel, marrëdhënie me klientë apo përpunimin
dhe analizim i të dhënave ka një kosto të lartë, dhe në të shumtën e rasteve mund të
gjenden alternativa që kërkojnë modifikime dhe janë falas ( open source).

•

Duke parë trendin e përdorimit të internetit, duhet fokusuar në zhvillimin e
aplikacioneve mobile apo që janë të përshtatshme dhe lehtë të qasshme në telefona
mobil.

•

Gjithashtu, nisur nga niveli i përdorimit të rrjeteve sociale sikurse janë facebook.
Instagram, linkedin etj., fushatat e marketingut dhe shitja e shërbimeve apo produkteve
është më e lehtë dhe efektive se metodat tjera konvencionale.
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•

Pronarët e bizneseve, apo bordet udhëheqëse duhet sigurohen që të punësojnë
udhëheqës ekzekutiv apo menaxhere që kanë atribute të lidershipit, që motivojnë dhe
inspirojnë punonjësit.

•

Bizneset duhet të krijojnë politikat dhe procedurat në lidhje me sigurinë e informacionit.
Rekomandohet certifikimi i biznesit me standardin për menaxhimin e sigurisë së
informacionit (ISO 27001), ky certifikim ndihmon biznesin në menaxhimin dhe
mbrojtjen e aseteve të vlefshme të të dhënave dhe informacionit.

•

Digjitalizimi nuk mund të bëhet pa qasjen dhe angazhimin e ekipeve që funksionojnë në
kuadër të bizneseve. Bizneset duhet investojnë në personel; përmes organizimit të
trajnimeve profesionale, pjesëmarrjes në aktivitete të industrive të ofruesve të shërbimeve
dhe produkteve dhe anëtarësimit në grupet që kanë për synim hulumtimin, zhvillimin dhe
ngritjen profesionale.

•

Bizneset duhet aprovojnë strukturën organizative që i përshtatet fushëveprimit, me linja
të qarta vertikale të informimit dhe raportit, duke përcaktuar në mënyrë të qartë
përgjegjësitë e secilit. Ndërsa në rastet kur janë të orientuara në projekte, ku kërkohet
përfshirja e personave të caktuar nga secila njësi, duhet përshtatur struktura të
përkohshme e projektit, me tregues të qartë për detyrat, kohën dhe nevojën për resurse.
Në këto raste duhet zbërthyer proceset ne detyra më të vogla dhe konkrete, duke caktuar
një përgjegjës për secilën detyrë.

•

Udhëheqësit e biznesit duhet komunikojnë me punonjësit dhe ti informojnë për procesin
e digjitalizimit në mënyrë të veçantë për efektet pozitive. Këto veprime zvogëlojnë
rezistencën e punonjësve në transformimin digjital.
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8. SHTOJCA
8.1

Pyetësori
PJESA I – Informata për biznesin

1. Ju lutem shënoni emrin e kompanisë apo biznesit tuaj ?
2. Cili është aktiviteti ( fushëveprimi) primar i biznesit tuaj ?











Administratë publike
Edukim dhe trajnime
Konsulencë
Marketing
Ndërtimtari
Patundshmëri
Shërbime financiare ose bankare
Shërbime të TI-së
Shitje me pakicë
Tjetër _____________ ( të lutem specifikoje)

3. Sa është numri i punonjësve në biznesin tuaj ?







19
1019
2049
5099
100249
Mbi 249

4. Sa kohë/vite vepron ( është aktiv) biznesi juaj ?





01 vite
25 vite
610 vite
Mbi 10 vite

5. Cila është pozita/funksioni juaj në biznes ?
 Drejtor
 Udhëheqës ekzekutiv
54

 Menaxher
 Tjetër _____________ ( të lutem specifikoje)
6. Në cilat vende i ofroni shërbimet apo produktet ?






Kosovë
Kosovë dhe rajon
Evropë
Shtetet e Bashkuara të Amerikës
Tjetër______________ ( të lutem specifikoje)

Pjesa II – Transformimi digjital
7. A përdorën teknologjitë e reja në biznesin tuaj ?
 Po
 Jo
 Nuk e di
8. Deri në çfarë mase përdor biznesi juaj teknologjitë digjitale në vijim?
Në masë të
madhe

Deri diku

Në masë të
vogël

Aspak

Nuk e di

Mediumet sociale dhe teknologjitë
bashkëpunuese ( social networks,
ueb conferencing, shared docs)











Teknologjitë mobile











Të dhënat dhe analizimi i të dhënave











Shërbimet Cloud ( online storage,
etj)











Sistemet informative ( kontabilitet,
asete, marrëdhënie me klientë etj )
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9. A mendoni se menaxhmenti dhe punonjësit e biznesit tuaj kanë njohuri për
transformimin digjital ?






Po, sigurisht
Po , pjesërisht
Shumë pak
Jo, nuk kanë
Nuk e di

10. Sa mendoni se biznesi juaj është mjaftueshëm i digjitalizuar ?
Në masë të
madhe

Deri diku

Në masë të
vogël

Aspak

Nuk e di

Proceset e brendshme të punës











Marrëdhënie me klientët









































Të dhënat dhe analizimi i të
dhënave
Ofrimi i shërbimeve dhe
produkteve
Marketing

11. A mendoni se strategjia/ qasja digjitale e biznesit tuaj është në rrjedhe me trendët
digjitale ?






Po, plotësisht
Konsiderueshëm
Pjesërisht po
Jo
Nuk e di

12. Deri në çfarë mase pajtoheni se transformimi digjital do të përmbushë objektivat e
mëposhtme në biznesin tuaj ?

56

Nuk
pajtohem Nuk e di
aspak

Pajtohem
plotësisht

Pajtohem

Pajtohem
pjesërisht





















Përmirësimi i vendimmarrjes











Përmirësimi i funksioneve të
biznesit –planifikimi dhe
kontrolli











Rritja e produktivitetit











Transformimi i proceseve të
biznesit dhe / ose modelin e
biznesit
Përmirësimi i komunikimit me
klientë

13. Cili është ndikimi aktual i digjitalizimit në biznesin tuaj ?







Ndikim pozitiv në zhvillimin e biznesit
Ndihmon deri diku funksionimin e biznesit
Nuk ka ndonjë ndikim
Ngadalëson zhvillimin e biznesit
Kërcënim për biznesin
Nuk e di

14. Si e vlerësoni rëndësinë e secilit nga faktorët e mëposhtëm në procesin e digjitalizimit ?

Strategjia





Nuk ka
ndonjë
rendësi


Teknologjitë











Kultura organizative











Lidershipi











Struktura organizative











Shumë e
Pjesërisht e
rëndësishme rëndësishme

E
parëndësishme

Nuk e di





15. Si i vlerësoni atributet e Strategjisë për nga rëndësia e tyre?
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Shumë e
rëndësishme
Misioni



Pjesërisht e
rëndësishme


Nuk ka ndonjë
rendësi


E
parëndësishme


Vizioni











Gjithëpërfshirja











Analizimi
Monitorimi dhe
vlerësimi





















Nuk e di


16. Si i vlerësoni atributet e Teknologjisë për nga rëndësia e tyre?
Shumë e
rëndësishme

Pjesërisht e
rëndësishme

Nuk ka ndonjë
rendësi

E
parëndësishme

Nuk e di

Siguria, integriteti
dhe privatësia











Automatizimi











Cloud











Qasja në informata
dhe analizimi i tyre
Mobile





















17. Si i vlerësoni atributet e Kulturës Organizative për nga rëndësia e tyre?
Shumë e
rëndësishme
Bashkëpunimi



Pjesërisht e
rëndësishme


Nuk ka ndonjë
rendësi


E
parëndësishme


Transparenca











Kultura e hapur











Pranimi i rrezikut
Orientimi nga
klientët





















Nuk e di


18. Si i vlerësoni atributet e Lidershipit për nga rëndësia e tyre?
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Shumë e
rëndësishme
Motivimi



Pjesërisht e
rëndësishme


Nuk ka ndonjë
rendësi


E
parëndësishme


Njohuria/inteligjenca











Vendimmarrja











Vizioni
Bashkëpunimi





















Nuk e di


19. Si i vlerësoni atributet e Strukturës Organizative për nga rëndësia e tyre?
Shumë e
rëndësishme

Pjesërisht e
rëndësishme

Nuk ka ndonjë
rendësi

E
parëndësishme

Nuk e
di

Fleksibiliteti











Rolet dhe përgjegjësit











Komunikimi











Rrjetëzimi dhe
aktivitetet e
përbashkëta











Roli i individëve kyç











20. Cila mendoni se është sfida apo pengesa me e madhe në transformimin digjital të
biznesit tuaj ?








Rezistenca ndaj ndryshimit.
Mungesa e njohurive dhe shkathtësive (ekspertiza jo e duhur )
Mungesa e një vizioni të qartë
Struktura organizative jofleksibile
Planifikimi dhe menaxhimi joadekuat i financave
Përdorimi nga klientët
Tjetër ____________ .
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